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Πρόλογος 
 
Οι διοικήσεις όλων των αθλητικών οργανισών (ερασιτεχνικών / επαγγελατικών / Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης), απαιτούν όλο και εγαλύτερα κονδύλια από τις εκάστοτε κυβερνήσεις για τη 
λειτουργία τους. Όως, στην πράξη έχει φανεί ότι η αύξηση στις πιστώσεις δεν οδηγεί απαραίτητα και 
στη βελτίωση της αποτελεσατικότητάς τους. ιοικήσεις που λειτουργούν ε ανθρώπινο δυναικό 
περιορισένων δυνατοτήτων, θα παράγουν πάντα ένα φτωχό έργο. Το αθλητικό περιβάλλον είναι 
δυναικό, πολύπλοκο, ε συχνές αλλαγές και νέα δεδοένα, και, ως εκ τούτου, η αναγκαιότητα για 
εκπαιδευένα διοικητικά στελέχη γίνεται ολοένα και περισσότερο επιτακτική σε όλο το φάσα του 
Ελληνικού αθλητισού. 
 
Το πολύ σηαντικό και πάντα επίκαιρο ζήτηα της αναγκαιότητας εκπαίδευσης των διοικητικών 
στελεχών, αλλά και των αθλητών του Ελληνικού αθλητισού, επιλέχτηκε ως κύρια θεατική του 
συνεδρίου ετά από την ψήφιση από τη Βουλή νόου σχετικού ε την οργάνωση των Ενώσεων 
Επαγγελατικών Αθληάτων, ο οποίος ορίζει ότι στις αροδιότητες των Ενώσεων Επαγγελατικού 
Ποδοσφαίρου (προφανώς περιλαβάνει και τις Ενώσεις Επαγγελατικού Μπάσκετ και Βόλεϊ) 
εντάσσεται και η οργάνωση και διεξαγωγή τακτικών σειναρίων επιόρφωσης των διοικητικών και 
τεχνικών στελεχών, η ίδρυση κέντρων επαγγελατικής κατάρτισης, καθώς και η συνεργασία ε τέτοια 
κέντρα, για την επαγγελατική κατάρτιση των αθλητών αροδιότητάς τους.  
 
Βασικός στόχος του 7
ου
 Συνεδρίου της Εταιρείας (Εύοσος, 24  26 Νοεβρίου 2006) είναι να 
εξετάσει την υπάρχουσα κατάσταση στο θέα της εκπαίδευσης των διοικητικών στελεχών, αλλά και 
των αθλητών της χώρας, καθώς και τις προοπτικές που υπάρχουν στο θέα αυτό. Επιέρους στόχοι 
είναι η παρουσίαση πρόσφατων επιστηονικών ευρηάτων για την οργάνωση και διοίκηση του 
αθλητισού, η σύνδεση των ευρηάτων αυτών ε το χώρο των αθλητικών οργανισών και η 
διαόρφωση ενός νέου πλαίσιου για το επάγγελα του διοικητικού στελέχους στον αθλητισό του 
21
ου
 αιώνα.  
 
Αγαπητοί φίλοι και φίλες, 
 
Σε οτιδήποτε καινούργιο υπάρχουν πάντα αντιδράσεις, γιατί νοοτελειακά οι νέες αντιλήψεις 
συγκρούονται ε τις παλιές. Όως, όποιος δεν έχει το κουράγιο να φύγει ακριά από την στεριά δεν 
πορεί να ανακαλύψει καινούριους ωκεανούς και οι δικοί ας ωκεανοί είναι ένα καλύτερο αύριο στη 
διοίκηση του Ελληνικού αθλητισού. Αν υιοθετήσουε το σκεπτικό ότι κάθε επόδιο αποτελεί το 
σπόρο ιας ευκαιρίας και δούε τα επόδια που ορθώνονται προστά ας, οι ευκαιρίες είναι πολλές 
για όλους ας. Ας τις αδράξουε για ία νέα πραγατικότητα στη διοίκηση του αθλητισού της 
χώρας. 
 
 
Γεώργιος Γκανάτσιος  
ιευθυντής ΑΚ Ευόσου 
Συντονιστής 7
ου
 Συνεδρίου 
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8ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΤΑΣΕOΝ ΚΟΙΝΟΥ OΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧOΡΗΣΗ 
ΣΕ Ι8ΙOΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚOΝ 8ΙΚΑΙOΜΑΤOΝ  
ΓΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 8ΗΜΟΣΙΑΣ Ι8ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 
 
Ανέστος, Κ. 
Τήα Επιστήης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισού, 8ηοκρίτειο Πανεπιστήιο Θράκης 
 
Εισαγωγή 
 
Η εγιστοποίηση των εσόδων από τις αθλητικές εγκαταστάσεις έχει προσδιοριστεί ως ιδιαίτερα 
κατάλληλο έσo για την κάλυψη των αναγκών τους (McCarthy & Irwin, 1997) και, συνεπώς, είναι 
απαραίτητο να αναζητούνται διαρκώς νέες πηγές εισοδήατος (Mullin, Ηardy & Sutton, 2000). 
Αξιολόγηση των αθλητικών εγκαταστάσεων των ΗΠΑ
 
(Parks, Zanger & Quarterman, 1998), αναφέρει 
πως η λειτουργική αποδοτικότητα και η οικονοική επίδοση των εγκαταστάσεων που διοικούνται από 
τους δήους συχνά δεν είναι θετικές, γεγονός που έχει οδηγήσει στο να ειωθούν, ή να εξαφανιστούν 
κάποια αθλητικά γεγονότα και υπηρεσίες. Αντίστοιχη εικόνα εφανίζεται και σε εγάλο αριθό 
δηόσιων αθλητικών εγκαταστάσεων στην Ελλάδα
 
(Ανέστος & Θανόπουλος, 2003). 
 
Τα τελευταία χρόνια, οι αθλητικές εγκαταστάσεις έχουν προσδιορίσει ως πιθανή πηγή 
ακροπρόθεσου εισοδήατος την πώληση του δικαιώατός τους στο όνοά τους (Maisashvili & 
Smith, 2006; Schwartz, 2002). gς «δικαίωα στο όνοα» αναφέρεται το δικαίωα να δώσει κανείς 
όνοα σε κάποιας ορφής περιουσιακό στοιχείο ενός τρίτου είτε αυτό είναι κάτι χειροπιαστό, είτε 
είναι κάποια διοργάνωση, συνήθως ε κάποιο οικονοικό αντάλλαγα (Wikimedia Foundation, 
2006). Η παραχώρηση ονοαστικών δικαιωάτων για αθλητικές εγκαταστάσεις δεν αποτελεί νέο 
φαινόενο, αφού εφαρόζεται στις ΗΠΑ εδώ και αρκετές δεκαετίες (League of Fans, 2003; Schwartz, 
2002; St. Liouios, 2004; Wikimedia Foundation, 2006). Τα τελευταία χρόνια έχει επεκταθεί ως 
πρακτική και στην Ευρώπη, κατά κύριο λόγο στις εγκαταστάσεις εγάλων ποδοσφαιρικών σωατείων 
(Maisashvili & Smith, 2006), ενώ στην Ελλάδα, δεν έχει βρει ακόα εφαρογή. 
 
Παρά την αναφισβήτητη χρησιότητά της για την εξοικονόηση πόρων και την εξασφάλιση της 
βιωσιότητας των αθλητικών εγκαταστάσεων (Commercial Alert, 2000; ESPN, 2002; League of Fans, 
2003; Media Ventures, 2002), η  παραχώρηση ονοαστικών δικαιωάτων συχνά εγείρει σοβαρούς 
προβληατισούς ως προς τον τρόπο υλοποίησης των συφωνιών, τις πιθανές παράπλευρες 
επιπτώσεις των σχέσεων και εξαρτήσεων που δηιουργούνται, καθώς και την τήρηση αρχών 
δεοντολογίας (Talcott, 2005). Τέτοιοι προβληατισοί ενδέχεται να αφορούν: α) στην ταυτότητα της 
αναδόχου εταιρίας (St. Liouis, 2004) (π.χ., αν αρόζει στο χαρακτήρα των αθλητικών εγκαταστάσεων 
να παραχωρούν το όνοά τους σε εταιρίες αλκοόλ, τσιγάρων, κλπ.), β) στη συβατότητα ε την 
αποστολή του φορέαιδιοκτήτη (π.χ., εκπαιδευτικά ιδρύατα), γ) στον «ιστορικό» χαρακτήρα των 
εγκαταστάσεων (Schwartz, 2002)
 
και δ) στο επίπεδο αποδοχής από την πλευρά του ευρύτερου κοινού 
της περιοχής της αθλητικής εγκατάστασης (Fish, 2000; Wikimedia, 2006). Η αντίδραση του κοινού 
στην πρακτική της παραχώρησης ονοαστικών δικαιωάτων από αθλητικές εγκαταστάσεις είναι 
ανάικτη. Στις ΗΠΑ, ονοαστικά δικαιώατα που πουλήθηκαν για νέες αθλητικές εγκαταστάσεις 
έγιναν σε εγάλο βαθό αποδεκτά, ειδικότερα εφόσον ο αγοραστής είχε ισχυρές διασυνδέσεις στην 
περιοχή της εγκατάστασης, ενώ η πώληση για υπάρχουσες εγκαταστάσεις είτε στις ΗΠΑ, είτε στην 
Ευρώπη έχει αποδειχτεί λιγότερο επιτυχηένη (Maisashvili & Smith, 2006).  
 
Σκοποί της έρευνας 
 
Σκοποί της παρούσας έρευνας ήταν: α) να εξετάσει ποιες είναι οι στάσεις του κοινού στην Ελλάδα 
απέναντι στην πιθανή χρήση επορικών επωνυιών σε αθλητικές εγκαταστάσεις δηόσιας 
ιδιοκτησίας και β) να διερευνήσει τρόπους προσέγγισης του κοινού για το ζήτηα αυτό και βελτίωσης 
του επιπέδου αποδοχής. 
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Μεθοδολογία  
 
είγα: Στην έρευνα συετείχαν 107 άτοα ηλικίας άνω των 18 ετών από 4 διαφορετικές περιοχές 
της Ελλάδας (Αττική: 55.2%, Βόρεια Ελλάδα (Κατερίνη, Θεσσαλονίκη): 22.4%, 3) Κρήτη (Ηράκλειο, 
Αρχάνες): 22.4%). Στην πλειονότητά τους οι συετέχοντες ήταν άντρες (64.5%), ενώ η 
πολυπληθέστερη ηλιακή οάδα ήταν 2535 ετών (35.8%).  
 
Όργανο έτρησης: Για τις ανάγκες της έρευνας χρησιοποιήθηκε ένα ερωτηατολόγιο που 
περιλάβανε 14 ερωτήσεις κλειστού και 2 ανοιχτού τύπου, ενώ υπήρχαν και 5 ερωτήσεις σχετικά ε 
κοινωνικά / δηογραφικά χαρακτηριστικά των συετεχόντων.  
 
Η διαόρφωση των ερωτήσεων κάλυψε: α) τα ζητούενα διερεύνησης των διαφοροποιήσεων στάσης 
σε σχέση ε ορισένες παραλλαγές συφωνιών παραχώρησης, τους βασικούς τύπους των 
εγκαταστάσεων και τα επιθυητά χαρακτηριστικά των εταιριώνχορηγών και β) τους τρόπους 
βελτίωσης του επιπέδου αποδοχής. Για το (α) αξιοποιήθηκαν συπεράσατα καταγραφής της 
διεθνούς πρακτικής, ενώ για το (β) υιοθετήθηκε η προσέγγιση των Kyle et al (1999), για τη χρήση 
ηνυάτων επηρεασού. Συγκεκριένα, έγινε επαναδιατύπωση του κεντρικού ερωτήατος της 
έρευνας ε 5 διαφορετικούς τρόπους, έσω των οποίων παρασχέθηκαν ηνύατα σχετικά ε τα 
αποτελέσατα της πιθανής απόφασης των ερωτηθέντων να συφωνήσουν ε την παραχώρηση 
ονοαστικών δικαιωάτων για αθλητικές εγκαταστάσεις.  
 
Το σχέδιο του ερωτηατολογίου πέρασε από τη διαδικασία του προελέγχου: ερωτηατολόγια 
συπληρώθηκαν τόσο από χρήστες εγκαταστάσεων, όσο και από διοικητικά στελέχη του αθλητισού, 
ούτως ώστε να εντοπιστούν πιθανές παραλείψεις, ή η κατανοητά στοιχεία. Οι συετέχοντες στην 
έρευνα παρέδωσαν στο σύνολό τους ερωτηατολόγια ορθά συπληρωένα.  
 
Για την ανάλυση των δεδοένων χρησιοποιήθηκε το στατιστικό πακέτο SPSS και για την αποτίηση 
των επιέρους παραέτρων έγινε παραγωγή περιγραφικών στατιστικών δεικτών.  
 
Αποτελέσατα  
 
Γενικές τοποθετήσεις 
 
ιαπιστώθηκε ότι η γνώη του κοινού ως προς την παραχώρηση σε εταιρίες ονοαστικών 
δικαιωάτων για εγκαταστάσεις δηόσιας ιδιοκτησίας ήταν αρκετά θετική. Το 63.6% δήλωσε ότι 
συφωνεί, το 5.6% ότι τους είναι αδιάφορο, ενώ το 30.8% τοποθετήθηκε αρνητικά. Η στάση απέναντι 
στην προοπτική ονοατοδοσίας σε τήα εγκατάστασης ήταν θετικότερη: 71% των ερωτηθέντων 
συφώνησε και όνο το 23.4% διαφώνησε. Σχεδόν πανοοιότυπα ήταν τα αποτελέσατα αναφορικά 
ε την αποδοχή της χρήσης του ονόατος ίας εταιρίας από κοινού ε τη δηόσια ονοασία της 
εκάστοτε εγκατάστασης. gς προς τις εταιρίες, η συβατές ε το χαρακτήρα των εγκαταστάσεων 
θεωρήθηκαν εταιρίες από τις κατηγορίες: τσιγάρων / καπνού, αλκοόλ, fast food, café, bars, 
νυχτερινών κέντρων και ανθυγιεινών προϊόντων. Ακόα, το 48.9% των ερωτηθέντων εξέφρασε την 
άποψη ότι η εκάστοτε εταιρία που συνάπτει ια συφωνία παραχώρησης ονοαστικών δικαιωάτων 
είναι προτιότερο να έχει άεση σχέση ε την περιοχή όπου βρίσκεται η αθλητική εγκατάσταση, ενώ, 
τέλος, το 47.4% δήλωσε ότι θα προτιούσε η εταιρία να είναι ελληνική. 
 
Προϋποθέσεις αλλαγής γνώης  
 
Από όσους απάντησαν ότι είναι αρνητικά διακείενοι ως προς την παραχώρηση ονοαστικών 
δικαιωάτων, περισσότεροι από τους ισούς (56.4%) δήλωσαν ότι θα συφωνούσαν εάν γνώριζαν ότι 
«αν αυτό δεν συβεί, η εγκατάσταση πιθανώς θα αναγκαστεί να διακόψει τη λειτουργία της», ενώ το 
38.5% δήλωσε πως δεν θα άλλαζε γνώη. Στην ερώτηση που υποβλήθηκε σχετικά ε το αν θα 
άλλαζαν γνώη εάν γνώριζαν ότι «αν αυτό δεν συβεί, θα είναι επιβεβληένη η αύξηση στα δηοτικά 
τέλη για τη συνέχιση της λειτουργίας της εγκατάστασης», οι απαντήσεις ήταν οιρασένες: (ναι = 
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48.7%, όχι = 46.2%). Το 52.6% δήλωσε ότι θα συφωνούσε εάν γνώριζε ότι «αν αυτό συβεί, η 
εγκατάσταση θα έχει τη δυνατότητα να παρέχει καλύτερες υπηρεσίες». Στην ερώτηση για το αν θα 
άλλαζαν γνώη εάν γνώριζαν ότι «αν αυτό συβεί, η εγκατάσταση δεν θα αναγκαστεί να διακόψει τη 
λειτουργία, ή να ειώσει τις υπηρεσίες της», το 70.3% δήλωσε πως θα άλλαζε γνώη. Το 60.5% 
δήλωσε ότι θα άλλαζε γνώη εάν γνώριζε ότι «αν αυτό συβεί, έρος των εσόδων θα διατεθούν για 
την ανάπτυξη / βελτίωση άλλων προγραάτων άθλησης». 
 
Σχέση τοποθέτησης ε προσωπικά / δηογραφικά χαρακτηριστικά 
 
Οι εγαλύτεροι σε ηλικία από τους ερωτηθέντες ήταν θετικότεροι απέναντι στο ζήτηα. Στην 
ηλικιακή κατηγορία 1825 ετών απάντησε θετικά το 53.1% και στην κατηγορία 2535 ετών 
συφώνησε το 57.9%. Στην κατηγορία 3545 ετών οι θετικές απαντήσεις έφτασαν το 76%, ενώ στην 
κατηγορία 4555 το ποσοστό ανήλθε σε 77.8%. Επίσης, οι άντρες εφανίζονται πολύ θετικότεροι σε 
σχέση ε τις γυναίκες. Το 69.6% των αντρών απάντησε ότι συφωνεί και το 26.1% ότι διαφωνεί 
(γυναίκες: 52.6% και 39.4% αντίστοιχα). Αναφορικά ε τον τόπο διαονής, όσοι διέεναν σε περιοχές 
εκτός Αττικής εφανίστηκαν πιο θετικοί (70.8% και 57.6% αντίστοιχα). Επίσης, οι κάτοικοι των 
ικρότερων αστικών κέντρων (Κατερίνη, Ηράκλειο) ήταν πιο θετικοί σε σχέση ε αυτούς των 2 
εγαλύτερων αστικών κέντρων (Αθήνα = 71.1%  Θεσσαλονίκη = 58.1%).  
 
Το ενδιαφέρον των ερωτώενων για τον αθλητισό φάνηκε πως επηρέασε τη θετική στάση. Το 
υψηλότερο ποσοστό θετικών απόψεων (74.1%) εφάνισαν αυτοί που έκαναν τη εγαλύτερη χρήση 
των δηόσιων αθλητικών εγκαταστάσεων (3 ή περισσότερες φορές ανά εβδοάδα). Όσοι αθλούνταν 
12 φορές το ήνα συφώνησαν σε ποσοστό 69.3%, ενώ αυτοί που αθλούνταν 12 φορές ανά 
εβδοάδα συφώνησαν σε ποσοστό 54.2%. Η οάδα των ατόων που δήλωσαν ότι έχουν υψηλό 
ενδιαφέρον για τον αθλητισό συφώνησαν σε ποσοστό 65.1%. Αντίθετα, το χαηλότερο ποσοστό 
θετικής γνώης (60.5%) εφάνισαν όσοι δήλωσαν ότι χρησιοποιούν σπάνια τις δηόσιες αθλητικές 
εγκαταστάσεις. Τέλος, τα ποσοστά όσων πίστευαν ότι ια εταιρία θα πρέπει να έχει σχέση ε την 
περιοχή όπου βρίσκεται η εκάστοτε αθλητική εγκατάσταση κυαίνονταν γύρω στο 50% (κάτοικοι 
Αττικής: 48%, Κατερίνης: 55.6%, Ηρακλείου: 46.1%).  
 
Συζήτηση – Συπεράσατα 
 
Από τα αποτελέσατα της έρευνας προέκυψαν σαφείς ενδείξεις για το ότι στην Ελλάδα η 
παραχώρηση ονοαστικών δικαιωάτων για αθλητικές εγκαταστάσεις δηόσιας ιδιοκτησίας σε 
ιδιωτικούς φορείς θα πορούσε να γίνει δεκτή χωρίς ιδιαίτερες αντιρρήσεις από το ευρύ κοινό στην 
πλειονότητά του, αφού περίπου 2 στους 3 από τους συετέχοντες στην έρευνα δήλωσαν ότι θα 
συφωνούσαν ε ία τέτοια προοπτική. Θα πρέπει να σηειωθεί ότι το επίπεδο αποδοχής ήταν ακόη 
υψηλότερο για την περίπτωση της ονοατοδοσίας σε τήα ίας αθλητικής εγκατάστασης, ή για την 
από κοινού χρήση της δηόσιας και της ιδιωτικής ονοασίας της εκάστοτε δηόσιας αθλητικής 
εγκατάστασης.  
 
Περαιτέρω στοιχεία για την κατανόηση του ζητήατος έδωσε η συσχέτιση της στάσης των 
ερωτηθέντων ε παραέτρους που διαορφώνουν το προσωπικό τους προφίλ. Η αποδοχή ήταν 
εγαλύτερη στα άτοα που δήλωσαν εντονότερο προσωπικό ενδιαφέρον για τον αθλητισό. Όοια, 
πιο θετικοί εφανίστηκαν όσοι χρησιοποιούν τις δηόσιες αθλητικές εγκαταστάσεις πολύ συχνά, σε 
αντίθεση ε αυτούς που δήλωσαν ότι τις χρησιοποιούν σπάνια, ή ποτέ. Είναι προφανές ότι για όσους 
ενδιαφέρονται για τον αθλητισό και αθλούνται συστηατικά έχει σαφώς εγαλύτερη σηασία η 
διατήρηση της λειτουργίας, ή/και του επιπέδου υπηρεσιών των αθλητικών εγκαταστάσεων, η οποία 
συνδέεται άεσα ε την εξασφάλιση των απαιτούενων οικονοικών πόρων.  
 
Οι γυναίκες εφανίστηκαν αρκετά πιο αρνητικές από τους άντρες ως προς το ζήτηα. Το στοιχείο 
αυτό είναι ερηνεύσιο σε συνδυασό ε την ανάλυση του γενικού προφίλ τους. Οι γυναίκες σε 
σύγκριση ε τους άντρες εφάνισαν χαηλότερα επίπεδα ενδιαφέροντος για τον αθλητισό, καθώς 
και συχνότητας χρήσης των εγκαταστάσεων. Ήταν, λοιπόν, αναενόενο να επηρεάζονται λιγότερο 
αναφορικά ε την ανάγκη εξασφάλισης πόρων. Ανάλογη ήταν η εικόνα και ως προς την κατανοή 
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των απόψεων σε σχέση ε τον τόπο διαονής. Όσοι κατοικούσαν σε περιοχές εκτός Αττικής δήλωσαν 
αρκετά πιο θετικοί ως προς το ζήτηα σε σύγκριση ε τους κατοίκους του λεκανοπεδίου, αλλά και σε 
αυτή την περίπτωση οι τελευταίοι εφάνισαν χαηλότερα επίπεδα ενδιαφέροντος για τον αθλητισό 
και ικρότερη συχνότητα χρήσης των εγκαταστάσεων. 
 
Τα αποτελέσατα της έρευνας σχετικά το ποιες κατηγορίες εταιριών θα θεωρούνταν κατάλληλες 
(αθλητικά είδη, κινητή τηλεφωνία, αυτοκίνητα, τράπεζες) και ποιες όχι (εταιρίες τσιγάρων, αλκοόλ, 
fast food, café, bars, νυχτερινά κέντρα) για την παραχώρηση ονοαστικών δικαιωάτων είναι περίπου 
ταυτόσηες ε ό,τι συβαίνει σε διεθνές επίπεδο. Παρόοιες ε τις παραπάνω είναι άλλωστε και οι 
εταιρίες που επιλέγονται, ή αποφεύγονται σε αντίστοιχες καταστάσεις στις ΗΠΑ (Schwartz, 2002; St. 
Lious, 2004). Αντίθετα ε ό,τι συβαίνει σε άλλες χώρες, βρέθηκε ότι η σχέση των εταιριών ε την 
περιοχή των εγκαταστάσεων δεν αποτελεί ευνοϊκό παράγοντα για συνεργασία αυτής της ορφής 
(Maisashvili & Smith, 2006). Το γεγονός αυτό για τους κατοίκους της Αττικής  από όπου δόθηκαν 
και οι περισσότερες απαντήσεις  ήταν αναενόενο, αφού αφενός δεν είναι εφικτό να γίνει αυστηρός 
διαχωρισός διακριτών περιοχών και αφετέρου δεν δείχνει να είναι εφικτή η «ταύτιση» ίας εταιρίας 
ε την περιοχή όπου εδρεύει. Η ελληνικότητα της εκάστοτε εταιρίαςχορηγού θεωρήθηκε απαραίτητη 
από περίπου 1 στους 2 ερωτώενους. Το γεγονός ότι εγάλο ποσοστό δήλωσε ότι του είναι αδιάφορο 
πορεί να ερηνευθεί από το γεγονός ότι το ευρύ κοινό είναι απόλυτα εξοικειωένο ε ξένες εταιρίες, 
που προβάλλονται ε πολύ συχνά και έντονα. 
 
Τέλος, λαβάνοντας ως δεδοένο την ύπαρξη κάποιων από τους ερωτηθέντες που θα ήταν αρνητικά 
διακείενοι στην παραχώρηση ονοαστικών δικαιωάτων, έγινε ια αρχική διερεύνηση για το αν θα 
ήταν δυνατόν να επιτευχθεί εταστροφή της γνώης τους έσω ηνυάτων επηρεασού. Η αντίδραση 
των ερωτηθέντων προς τα ηνύατα έδειξε πως, όντως, πολλοί θα επηρεάζονταν σε βαθό που να 
αποφασίσουν να αλλάξουν γνώη. Το ήνυα που δήλωνε διατήρηση φάνηκε να ασκεί επίδραση 
στους 7 από τους 10 ερωτηθέντες. Αρκετά υψηλή ανταπόκριση (περίπου 60%) υπήρξε και προς το 
ήνυα της προσφοράς. Συνολικά, φάνηκε πως για ία πρακτική που δεν έχει ακόα εφαροστεί και 
ενδεχοένως δηιουργεί σε ορισένους αρνητική στάση είναι εφικτό τέτοιου είδους ηνύατα 
επηρεασού να αξιοποιηθούν προκειένου να εξασφαλιστεί ένα υψηλότερο γενικό επίπεδο αποδοχής. 
Η παραπάνω επισήανση σχετικά ε τη χρησιότητα των ηνυάτων επηρεασού της γνώης 
συφωνεί ε ευρήατα ερευνών (Kyle, Kerstetter & Guadagnolo, 1999; McCarville, 1991), οι οποίες 
αξιοποίησαν αντίστοιχα ηνύατα για παρεφερείς σκοπούς στο χώρο του αθλητισού.   
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Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤOΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝOΝ  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚOΠΗΛΑΣΙΑΣ 
 
Αργυράκης, Π., Κουστέλιος, Α. & Τσιγγίλης, Ν.   
Τήα Επιστήης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισού, Πανεπιστήιο Θεσσαλίας 
 
Εισαγωγή 
 
Σύφωνα ε το Locke (1976), η επαγγελατική ικανοποίηση είναι ία ευχάριστη, ή θετική 
συναισθηατική κατάσταση που πηγάζει από την αποτίηση του ατόου για την εργασία του, ή από 
συγκεκριένες επειρίες σε σχέση ε αυτή. Οι Mitchell & Larson (1987), θεωρούν την επαγγελατική 
ικανοποίηση ως το αποτέλεσα της αντίληψης των εργαζόενων σχετικά ε το βαθό στον οποίο η 
εργασία τους παρέχει τα στοιχεία που θεωρούν σηαντικά. Η επαγγελατική ικανοποίηση είναι ένα 
από τα θέατα της διοικητικής και οργανωσιακής συπεριφοράς που έχουν ερευνηθεί εκτενώς και 
θεωρείται εξαιρετικά σηαντική από οικονοικής, ανθρωπιστικής και ηθικής άποψης (Balzer et al., 
1997; Chelladurai, 1999). Οι Cranny, Smith & Stone (1992), εκτιούν ότι η επαγγελατική 
ικανοποίηση σε όλες της τις διαστάσεις έχει αποτελέσει θέα για πάνω από 5.000 δηοσιευένα 
άρθρα και διατριβές και, ως εκ τούτου, θεωρείται ως ο πιο σηαντικός και συχνότερα διερευνηένος 
τοέας της οργανωσιακής συπεριφοράς (Mitchell & Larson, 1987). 
 
H έτρηση της επαγγελατικής ικανοποίησης έχει προσεγγιστεί: α) σφαιρικά, επικεντρώνοντας στη 
συνολική ικανοποίηση του ατόου και υποστηρίζοντας ότι είναι κάτι περισσότερο από το άθροισα 
των τηάτων που την αποτελούν, δηλαδή τα άτοα πορεί εν να εκδηλώνουν τη δυσαρέσκειά τους 
από διαστάσεις της εργασίας τους, αλλά και πάλι να είναι γενικά ικανοποιηένα από αυτήν και β) 
έσω διάφορων διαστάσεων της εργασίας, δηλαδή των σηαντικότερων επιέρους εργασιακών 
χαρακτηριστικών. Σύφωνα ε τη προσέγγιση αυτή, οι εργαζόενοι πορεί να νιώθουν διαφορετικά 
απέναντι σε κάθε ία από τις διαστάσεις της εργασίας, αλλά το «άθροισά» τους συνιστά τη γενική 
ικανοποίηση (Drenth, Thierry & DeWolff, 1998). 
 
Σκοπός της έρευνας 
 
Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να εξετάσει τα δηογραφικά χαρακτηριστικά και να ετρήσει τα 
επίπεδα της επαγγελατικής ικανοποίησης των εργαζόενων στην Ολυπιακή Εγκατάσταση 
Κωπηλασίας του Σχοινιά Αττικής. 
 
Μεθοδολογία 
 
είγα: Από τους 165 εργαζόενους στην εγκατάσταση ε όνιη σύβαση εργασίας ε την 
Οργανωτική Επιτροπή «ΑΘΗΝΑ 2004» επιλέχθηκαν 112 που πληρούσαν τον περιορισό της έρευνας 
για διάρκεια σύβασης τουλάχιστον 6 ηνών, χρονικό διάστηα που θεωρήθηκε ως το ελάχιστο 
απαραίτητο για την ένταξή τους στη φιλοσοφία και τον τρόπο λειτουργίας της ΟΕΟΑ και τη 
δηιουργία ολοκληρωένης άποψης σχετικά ε τους προς διερεύνηση, παράγοντες της έρευνας. Από 
αυτούς δέχτηκαν να συετάσχουν εθελοντικά στην έρευνα οι 100 (89,28%). 
 
Όργανα έτρησης: Για τη διερεύνηση της επαγγελατικής ικανοποίησης χρησιοποιήθηκε το 
ερωτηατολόγιο Καταγραφής της Επαγγελατικής Ικανοποίησης (Employee Satisfaction Inventory  
ESI (Koustelios & Bagiatis, 1997; Koustelios, 1991), το οποίο χρησιοποιεί 6 διαστάσεις της 
επαγγελατικής ικανοποίησης (τις συνθήκες εργασίας, το ισθό, τις ευκαιρίες προαγωγής, τη φύση 
της εργασίας, τον προϊστάενο και τον οργανισό γενικά) και περιέχει συνολικά 24 ερωτήσεις. Οι 
απαντήσεις δόθηκαν σε 5βάθια κλίακα τύπου Likert, όπου 1 = διαφωνώ απόλυτα και 5 = συφωνώ 
απόλυτα. 
 
ιαδικασία: Τα ερωτηατολόγια διανεήθηκαν στους εργαζόενους όλων των λειτουργικών τοέων 
της εγκατάστασης το χρονικό διάστηα 15  31 Ιουλίου 2004, κατά τη διάρκεια των ωρών εργασίας 
στους στεγασένους χώρους της εγκατάστασης. Με τους συετέχοντες δεν έγινε καία συζήτηση 
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σχετικά ε τη θεατολογία της έρευνας πριν τη συπλήρωση των ερωτηατολογίων, πέρα από τις 
διευκρινήσεις που δόθηκαν όποτε χρειάστηκε για την πλήρη κατανόηση των ερωτήσεων και την 
αποφυγή λαθών. 
 
Αποτελέσατα 
 
Από το σύνολο των ατόων που συετείχαν στην έρευνα (Ν = 100) οι 46 ήταν άνδρες (46%) και οι 
54 γυναίκες (54%). Ο έσος όρος ηλικίας τους ήταν 29.66 έτη (Τ.Α. = 4.85). Σχετικά ε την 
οικογενειακή τους κατάσταση, οι 80 ήταν άγαοιες, οι 14 έγγαοιες και οι 6 διαζευγένοιες. Οι 49 
ήταν απόφοιτοιες της ανώτατης εκπαίδευσης, οι 32 κάτοχοι εταπτυχιακού διπλώατος, οι 12 
απόφοιτοιες της ανώτερης εκπαίδευσης (Τ.Ε.Ι.), οι 6 απόφοιτοιες της δευτεροβάθιας εκπαίδευσης 
και ο 1 απόφοιτοςη της υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Ο έσος όρος της εργασιακής σχέσης τους ε 
τον Οργανισό «ΑΘΗΝΑ 2004» ήταν 17.22 ήνες (Τ.Α.=9,35).  
 
Φάνηκε ότι οι εργαζόενοι ήταν σχετικά ικανοποιηένοι από τον προϊστάενό τους (Μ.Ο. = 3.72, 
Τ.Α. = .68), από την ίδια την εργασία τους (Μ.Ο. = 3.67, Τ.Α.=.99), από τις συνθήκες εργασίας (Μ.Ο. 
= 3.64, Τ.Α. = .68) και το ισθό (Μ.Ο. = 3.37, Τ.Α. = .91), ενώ δήλωσαν λιγότερο ικανοποιηένοι 
από τον Οργανισό (Μ.Ο. = 2.91,  Τ.Α. = .82) και ακόη λιγότερο από τις ευκαιρίες για προαγωγή 
(Μ.Ο. = 2.79, Τ.Α. = .82) (πίνακας 1). 
 
Πίνακας 1: Μέσοι όροι, τυπικές αποκλίσεις και δείκτες εσωτερικής συνοχής των εταβλητών της 
      έρευνας 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Συζήτηση ( Συπεράσατα 
 
Η εργασία για τον Οργανισό «ΑΘΗΝΑ 2004» παρουσίαζε συγκεκριένα χαρακτηριστικά: α) 
περιείχε το κίνητρο για συετοχή σε ία εγάλη, εθνική προσπάθεια ε παγκόσιο αντίκτυπο, β) 
ήταν οναδική, υπό την έννοια ότι ελάχιστοι εργαζόενοι είχαν βιώσει ξανά παρόοια επειρία και γ) 
είχε προκαθορισένη ηεροηνία λήξης. Εξαιτίας του τελευταίου, οι αοιβές των εργαζόενων 
κυαίνονταν σε υψηλότερα επίπεδα από ό,τι στην υπόλοιπη αγορά εργασίας, καθώς ο Οργανισός 
έπρεπε να προσελκύσει ανθρώπινο δυναικό ε ικανότητες, το οποίο θα έπρεπε να παραιτηθεί από τη 
όνιη εργασία του και να αναλάβει τον κίνδυνο της, πιθανά, ακρόχρονης ανεργίας ετά το πέρας 
των Αγώνων. Το υψηλό επίπεδο των εργαζόενων στην Ολυπιακή εγκατάσταση φαίνεται από το 
ορφωτικό τους επίπεδο (κάτοχοι εταπτυχιακού τίτλου σπουδών 32%, ανώτατης εκπαίδευσης 49% 
και ανώτερης 12%). Οι υψηλές αοιβές τους πιθανά δικαιολογούν και τα υψηλά επίπεδα της 
ικανοποίησης από το ισθό (Μ.Ο. = 3.37). Αντίθετα, η προκαθορισένη ηεροηνία λήξης της 
εργασιακής σχέσης ε τον Οργανισό ενδεχοένως να εξηγεί τη δυσαρέσκεια από τις ευκαιρίες για 
προαγωγή (Μ.Ο. = 2.79), σε συνδυασό ε το υψηλό ορφωτικό τους επίπεδο, που, σύφωνα ε τους 
Clark (1997), και Sloane & William (2000), σχετίζεται ε χαηλότερη επαγγελατική ικανοποίηση, 
λόγω της διαφοράς εταξύ προσδοκιών και αποτελεσάτων, προσδοκίες που στα άτοα ε υψηλό 
ορφωτικό επίπεδο τείνουν να είναι υψηλότερες.  
 
Επιπρόσθετα στα προηγούενα, η σχετικά σύντοη διάρκεια της εργασιακής σχέσης τους ε τον 
Οργανισό (Μ.Ο. = 17.22), άλλον ενίσχυσε τις αρνητικές πεποιθήσεις για τις δυνατότητες 
Μεταβλητές Μ.Ο. Τ.Α. Cronbach a 
1. Συνθήκες εργασίας 3.64 .68 .66 
2. Μισθός 3.37 .91 .78 
3. Προαγωγή 2.79 .82 .63 
4. Φύση της εργασίας 3.67 .99 .92 
5. Προϊστάενος 3.72 .68 .90 
6. Οργανισός 2.91 .82 .76 
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προαγωγής, υπό την έννοια ότι οι συγκεκριένοι εργαζόενοι δεν είχαν αρκετές ευκαιρίες ανέλιξης, 
όσες οι εργαζόενοι ε εργασιακή σχέση (π.χ., από σύστασης του Οργανισού). Τέλος, ο παράγοντας 
«προαγωγή» εφάνισε τη ικρότερη εσωτερική συνοχή (α = .63) εταξύ των υπόλοιπων. Μικρή 
εσωτερική συνοχή του παράγοντα «προαγωγή» εφανίζεται και σε άλλες έρευνες που 
χρησιοποιήθηκε το ESI (Γουλιάρης, Θεοδωράκης & Κουστέλιος, 2003; Koustelios, Theodorakis & 
Goulimaris, 2004; Tsigilis, Koustelios & Togia, 2004), η οποία πορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι ο 
συγκεκριένος παράγοντας προσεγγίζεται έσω 3 όνο ερωτηάτων. Μία άλλη πιθανή εξήγηση είναι 
ότι οι ευκαιρίες για προαγωγή στο εργασιακό περιβάλλον της συγκεκριένης Ολυπιακής 
εγκατάστασης ήταν ελάχιστες. Τέλος, τα υψηλά επίπεδα της ικανοποίησης από τις εργασιακές 
συνθήκες (Μ.Ο. = 3.64) και από τη φύση της εργασίας (Μ.Ο. = 3.67) πιθανότατα εξηγούνται από το 
φυσικό περιβάλλον του κωπηλατοδρόιου και τη σηασίαοναδικότητα των Ολυπιακών Αγώνων 
αντίστοιχα. 
 
Πρέπει να σηειωθεί, ότι η παρούσα έρευνα παρουσιάζει τις εξής ιδιαιτερότητες: α) είχε ως δείγα 
εργαζόενους στην ΟΕΟΑ «ΑΘΗΝΑ 2004», η οποία συστήθηκε για τη διοργάνωση της εγαλύτερης 
αθλητικής συνάντησης στον κόσο, των Ολυπιακών Αγώνων και, ως εκ τούτου, υπήρχαν υψηλότατα 
επίπεδα παρακίνησης, όχι όνον των εργαζόενων, αλλά και όλων των πολιτών για επιτυχή έκβαση 
της προσπάθειας και β) πραγατοποιήθηκε λίγο πριν από την έναρξη του Ολυπιακού προγράατος, 
περίοδο κατά την οποία η πίεση, η κόπωση και το στρες που βίωναν οι εργαζόενοι βρισκόταν σε 
υψηλά επίπεδα. Αν η έρευνα πραγατοποιούνταν πριν από του Αγώνες, ή ετά την ολοκλήρωσή τους 
ενδεχόενα τα αποτελέσατά της να ήταν διαφορετικά. 
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ  
ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΟ8ΟΣΦΑΙΡΟ: ΣΧΕΣΗ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟ8OΝ  
 
Αυγερινού, Β., Γιακουάτος, Σ., Κωνσταντινάκος, Π. & Μουντάκης, Κ.  
Tήα Οργάνωσης και 8ιαχείρισης Αθλητισού, Πανεπιστήιο Πελοποννήσου 
 
Εισαγωγή 
 
Πολλοί ερευνητές που ασχολούνται ε τα οικονοικά ζητήατα των οαδικών αθληάτων διερευνούν 
αν οι πλουσιότερες οάδες επιτυγχάνουν συστηατικά καλύτερες επιδόσεις από τις φτωχότερες και, 
γενικά, αν ο οικονοικός παράγοντας επηρεάζει την ανταγωνιστική ισορροπία εταξύ των οάδων.   
 
Σκοπός της έρευνας 
 
Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να διερευνήσει την επίδραση που έχουν τα έξοδα που κάνουν οι 
Ελληνικές ποδοσφαιρικές οάδες στη θέση που καταλαβάνουν στον πίνακα βαθολογίας του 
πρωταθλήατος της χώρας και να ποσοτικοποιήσει την επίδραση αυτή.  
 
Μεθοδολογία 
 
Η επιλογή των εξόδων βασίστηκε τόσο στη διεθνή βιβλιογραφία, όσο και στην εικόνα των 
οικονοικών στοιχείων των οάδων. Για τις ανάγκες της έρευνας συγκεντρώθηκαν στοιχεία από 160 
ισολογισούς των ΠΑΕ της Α’ Εθνικής από την περίοδο 1995  1996 ως και την περίοδο 2004  2005 
(www.et.gr, Εθνικό Τυπογραφείο). Από τις καταστάσεις αποτελεσάτων χρήσης των οάδων 
υπολογίσθηκαν τα ετήσια έξοδά τους, ενώ συλλέχθηκαν στοιχεία για τη βαθολογία τους για κάθε 
αντίστοιχο έτος (www.epo.gr, αρχείο Ε.Π.Α.Ε.). Υπολογίσθηκαν τα ετήσια έξοδα και όχι απλά οι 
αοιβές των παικτών, διότι τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας και λειτουργίας διάθεσης επηρεάζουν 
την αποτελεσατικότητα ιας επιχείρησης. Στα έξοδα διοικητικής λειτουργίας συπεριλαβάνονται οι 
ισθοί των διοικητικών στελεχών, ενώ τα έξοδα του λειτουργίας διάθεσης περιλαβάνουν τα έξοδα 
του τήατος άρκετινγκ (Γκίκας, 2002), ενός τήατος σηαντικού για τις ΠΑΕ, διότι προσελκύει 
τους χορηγούς, άρα δηιουργεί έσοδα.  
 
Τα ποσά που ήταν σε δραχές ετατράπηκαν σε ευρώ, ενώ, για να είναι συγκρίσιοι, όλοι οι αριθοί 
εκφράστηκαν σε σταθερές τιές ε έτος βάσης το 2000. Χρησιοποιήθηκε η στατιστική έθοδος της 
γραικής παλινδρόησης, ε τη έθοδο των ελαχίστων τετραγώνων (OLS). gς εξαρτηένη 
εταβλητή y θεωρήθηκε ο Μ.Ο. της θέσης της οάδας, ενώ ως ανεξάρτητη εταβλητή x ο Μ.Ο. των 
εξόδων των 10 ετών κάθε οάδας. Στη δεκαετία αυτή ο αριθός των οάδων στην Α’ Εθνική 
κατηγορία δεν ήταν σταθερός, καθώς όνο 8 οάδες συετείχαν και τα 10 χρόνια. gς εκ τούτου, για 
τον υπολογισό του Μ.Ο. της θέσης, η Α’, Β’ και Γ’ Εθνική θεωρήθηκαν ως ία συνέχεια θέσεων ε 
τιές από 166 (δηλ. η 1
η
 θέση της Β’ Εθνικής αποτελεί την 17
η
 θέση κ.ο.κ.). Επίσης, καθώς ερικές 
οάδες δεν δηοσίευσαν ισολογισούς για κάποιες χρονιές, οι οάδες που συπεριλήφθηκαν στο 
οντέλο έπρεπε να ικανοποιούν 2 κριτήρια: α) παρουσία στην Α’ Εθνική για τουλάχιστον 3 χρόνια 
και β) δηοσιευένους ισολογισούς για 10 χρόνια. Οι οάδες αυτές είναι οι εξής 16: Ολυπιακός, 
Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Ιωνικός, Ηρακλής, ΟΦΗ, Ξάνθη, Πανιώνιος, Άρης, Αιγάλεω, 
Πανηλειακός, Καλαάτα, Καλλιθέα, Απόλλων και Προοδευτική.  
 
Αποτελέσατα 
 
Η εξέταση των οικονοικών καταστάσεων των Ελληνικών Π.Α.Ε. φανερώνει ότι η συντριπτική 
πλειοψηφία των οάδων είναι ζηιογόνες για σειρά χρήσεων (ισολογισοί Π.Α.Ε. από 1995/1996 
έχρι 2004/2005). Λόγω της έλλειψης: α) συλλογικών έτρων που προωθούν τον περιορισό των 
εξόδων (π.χ., ανώτατος ισθός, κλειστές λίγκες, drafts, κλπ.) και β) ανταγωνιστικής ισορροπίας στην 
Α’ Εθνική (Αυγερινού & Φαίσης, 2004), για να επιτύχουν τους εκάστοτε στόχους τους οι Ελληνικές 
Π.Α.Ε. πραγατοποιούν συστηατικά εγαλύτερα έξοδα από έσοδα. Η εικόνα αυτή δεν αποτελεί 
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αποκλειστικά Ελληνικό φαινόενο, αλλά εφανίζεται και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Ιταλία 
(Baroncelli & Lago, 2006) και η Πορτογαλία (Barros, 2006).  
 
gς εκ τούτου, τα αποτελέσατα χρήσης δεν προσφέρονται για ία τέτοιου είδους ανάλυση. Επιπλέον, 
ία σειρά ερευνών εξετάζει τη σχέση αοιβών και κατάταξης ε στόχο την εξαγωγή συπερασάτων 
για θέατα όπως είναι η δοή των πρωταθληάτων, η λήψη έτρων για την προώθηση της 
ανταγωνιστικής ισορροπίας και η αναζήτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήατος. Ο Szymanski (1998), 
βρίσκει σηαντική σχέση εταξύ αοιβών και θέσης στο αγγλικό πρωτάθληα για 69 οάδες το 1996 
 1997 (ενώ στην ίδια έρευνα δεν προκύπτει σχέση εταξύ κερδών και επίδοσης). Η παραπάνω θετική 
σχέση επιβεβαιώνεται σε επόενες έρευνες (Deloitte & Touche, 2001; 2002) και για δεδοένα 
εγαλύτερων περιόδων, όπως σε αυτή των Szymanski & Kuypers (1999), για την περίοδο 1978  
1997. Παρόοια, οι Hall, Szymanski & Zimbalist (2002), συγκρίνουν το αερικάνικο baseball ε το 
αγγλικό ποδόσφαιρο και, σύφωνα ε τα ευρήατά τους, προκύπτει συσχέτιση αοιβών και θέσης, αν 
και ασθενέστερη στο baseball σε σχέση ε το ποδόσφαιρο. Τα στοιχεία αφορούν 39 αγγλικές οάδες 
για την περίοδο 1974  1999 και 26 αερικάνικες οάδες του baseball για την εικοσαετία 1980  2000. 
 
Ο Μ.Ο. των εξόδων των οάδων που αποτέλεσαν το δείγα ήταν 7.610.773 €, που, όως, επηρεάζεται 
σηαντικά προς τα πάνω από τα έξοδα των 3 πρώτων οάδων (ΟΣΦΠ, ΑΕΚ ΠΑΟ), που 
πραγατοποιούν το 62% των συνολικών δαπανών. Αν αφαιρεθούν αυτές οι 3 οάδες, ο Μ.Ο. πέφτει 
στα 3.523.451 €. Από το υπόλοιπο 38%, το 21% δαπανάται από τις 5 οάδες που εφανίζονται 
σταθερά στην Α’ Εθνική (ΠΑΟΚ, Ηρακλής, Ιωνικός, ΟΦΗ, Ξάνθη), ενώ οι υπόλοιπες 8 οάδες (που 
έχουν εφανιστεί από 3 έχρι 9 φορές έσα στη δεκαετία) δαπανούν όλις το 17%. Ο συντελεστής 
συσχέτισης εταξύ Μ.Ο. εξόδων και Μ.Ο. θέσης Pearson είναι 0,741 (p<0,001).  
 
Αξίζει να σηειωθεί ότι οι οάδες που βρίσκονται κάτω από τη έση θέση και κάτω από τα έσα 
έξοδα, είναι οι πιο αποτελεσατικές οάδες (Ιωνικός, Πανιώνιος, ΟΦΗ). Παρατηρείται ότι τα 
δεδοένα παρουσιάζουν ία η γραική σχέση και δεδοένα αυτής της ορφής γραικοποιούνται 
ε χρήση λογαριθικών ετασχηατισών. Από τους πιθανούς ετασχηατισούς επιλέχθηκε αυτός 
που δίνει την καλύτερη εκτίηση και διασφαλίζει ότι ο αντίστροφος ετασχηατισός δίνει λογικές 
τιές: 
 






−
−
=
y
y
z
66
1
ln  
 
Αντί για τα y χρησιοποιούνται τα Ζ και εκτιάται η συνάρτηση:     z = α+βln(x) 
Αυτός ο ετασχηατισός οδηγεί στο οντέλο: 
                
( )
( )xba
xba
e
e
y
ln
ln
1
1
166
+
+
+
+
=                (α) 
 
Η τιή 66 είναι το έγιστο σύνολο των θέσεων στο Ελληνικό πρωτάθληα στη διάρκεια της δεκαετίας 
(έγιστο διότι ο αριθός των οάδων σε κάθε κατηγορία εταβλήθηκε αρκετές φορές στο υπό 
εξέταση διάστηα). 
 
Το οντέλο δίνει συντελεστή προσδιορισού R
2
=0,88, ενώ παραέτρους α = 14,627 (p<0,001) και β = 
0.098 (p<0,001). Αν και οι παρατηρήσεις είναι λίγες, τα κατάλοιπα (residuals) φαίνεται ότι 
ακολουθούν την κανονική κατανοή.  
 
Μετασχηατίζοντας, φανερώνεται ότι το κόστος της ετακίνησης στην κατάταξη από τη ία θέση 
στην άλλη δεν είναι σταθερό, αλλά αυξάνεται όσο η οάδα ετακινείται από τις χαηλότερες θέσεις 
προς τις υψηλότερες και αυξάνεται εντυπωσιακά όταν πλησιάζει προς την κορυφή του βαθολογικού 
πίνακα. Σύφωνα ε το οντέλο, η ετακίνηση από τη 10
η
 στην 9
η
 θέση κοστίζει 426.376 €, ενώ η 
ετακίνηση από την 4
η
 στην 3
η
 θέση κοστίζει 4.535.669 €. 
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Συζήτηση ( Συπεράσατα 
 
Τα αποτελέσατα δείχνουν ότι υπάρχει σχέση εταξύ εξόδων και βαθολογικής θέσης των 
Ελληνικών ποδοσφαιρικών οάδων από την περίοδο 1995 – 1996 έχρι και την περίοδο 2004  2005. 
Η σχέση αυτή δεν είναι γραική, αλλά λογαριθική. Με τον κατάλληλο ετασχηατισό 
δηιουργείται το οντέλο (α), που έχει καλή προσαρογή στα δεδοένα των υπό εξέταση Ελληνικών 
οάδων (R
2
=0,88). Έρευνες για το αγγλικό ποδόσφαιρο καταλήγουν σε ανάλογα αποτελέσατα 
(R
2
=0,92, Szymanksi & Κuypers, 1999; R
2
=0,95, Hall, Szymanksi & Zimbalist, 2002).  
 
gς πιο αποτελεσατικές οάδες στην υπό εξέταση περίοδο ε βάση τη σχέση εξόδων και θέσης 
εφανίζονται ο Ιωνικός, ο Πανιώνιος και ο ΟΦΗ, οι οποίες επιτυγχάνουν την υψηλότερη θέση για τα 
χρήατα που δαπανούν σε σχέση ε τις υπόλοιπες οάδες. Όσο πιο υψηλή θέση έχει ία οάδα τόσο 
εγαλύτερα ποσά δαπανά, διότι διαφοροποιούνται οι συναρτήσεις χρησιότητας και οι επιδιωκόενοι 
στόχοι (παραονή στην Α’ Εθνική και διατήρηση της θέσης, συγκριτικά ε έξοδο στην Ευρώπη και 
κατάκτηση του πρωταθλήατος). Η παραονή στην κατηγορία κοστίζει λιγότερο από την έξοδο στην 
Ευρώπη (θέσεις <13
η
, θέσεις 1
η
6
η
).  
 
Παρά τις υψηλές ζηίες, οι Ελληνικές οάδες συνεχίζουν να ξοδεύουν, καθώς ο κύριος στόχος τους 
είναι η εγιστοποίηση της χρησιότητας και όχι του κέρδους, που θα σήαινε λήψη ορθολογικών 
χρηατοοικονοικών αποφάσεων (Sandy, Sloane & Rosentraub, 2004). Αυτό δεν αποκλείει να 
επιδιώκουν την επίτευξη ενός ικρού κέρδους, ή την ελαχιστοποίηση της ζηίας. Αντίστοιχα, ο 
Barajas (2005), διαπιστώνει ότι οι ισπανικές οάδες δαπανούν τόσα ώστε να τους παρέχεται ένα 
περιθώριο κέρδους ικανοποίησης και όχι το έγιστο κέρδος. 
 
Στις αδυναίες της έρευνας πρέπει να σηειωθεί ο ικρός αριθός δεδοένων (παράετρος η οποία 
πορεί σε ελλοντική έρευνα να ξεπερασθεί, αν οι οργανωτικές και ελεγκτικές αρχές διασφαλίζουν 
ότι όλες οι οάδες καταθέτουν οικονοικές καταστάσεις), αλλά και η έλλειψη αξιοπιστίας των 
λογιστικών καταστάσεων, η οποία δεν αποτελεί αποκλειστικά Ελληνικό φαινόενο, αλλά 
καταγράφεται τόσο στις ΗΠΑ (Howard & Crompton, 2002), όσο και σε ευρωπαϊκές χώρες, όπως η 
Γερανία (Frick & Prinz, 2006).  
 
Η κατασκευή ενός οντέλου ε περισσότερες ερηνευτικές εταβλητές της θέσης θα πορούσε να 
αποτελέσει αντικείενο ελλοντικών ερευνών. Επίσης, θα ήταν ενδιαφέρουσα η αναζήτηση των 
αιτίων της αποτελεσατικότητας ερικών οάδων σε σχέση ε το σύνολο, καθώς αυτά συνιστούν 
ανταγωνιστικό πλεονέκτηα. 
 
Βιβλιογραφία 
 
Αυγερινού, Β. & Φαίσης, Κ. (2004). Τα οικονοικά του ποδοσφαίρου. Οργάνωση του ΑθλητισGού, 
2(1): 6470. 
Barajas, A. (2005). On profit in Spanish professional football. Book of Abstracts: The 13
th
 Congress of 
the European Association for Sport Management, Newcastle, England. 
Baroncelli, A. & Lago, U. (2006). Italian football. Journal of Sports Economics, 7(1): 1328. 
Barros, C.B. (2006). Portuguese football. Journal of Sports Economics, 7(1): 96104. 
Γκίκας, . (2002). Η ανάλυση και οι χρήσεις των λογιστικών καταστάσεων. Εκδόσεις Μπένου, σελ. 
101104. 
Deloitte & Touche. (2001). Annual Review of Football Finance. 
Deloitte & Touche. (2002). Annual Review of Football Finance. 
Fort, R. (2000). European and North American sport differences. Scottish Journal of Political 
Economy, 47(4): 456470. 
Frick, B. & Prinz, J. (2006). Crisis? What crisis? Football in Germany. Journal of Sports Economics, 
7(1): 6075. 
7
ο
 Συνέδριο Αθλητικής ιοίκησης  2006 
Πολιτιστικό Κέντρο Ευόσου                          24 – 26 Νοεβρίου 2006 17 
Hall, S., Szymanski, S. & Zimbalist A.S. (2002). Testing causality between team performance and 
payroll: the cases of Major League Baseball and English soccer. Journal of Sports Economics, 
3(2): 149168. 
Howard, D.R. & Crompton, J.L. (2002). The growth and financial status of professional sports in 
America: insights for English soccer leagues?  Managing Leisure, 8: 145163. 
Sandy, R., Sloane, P. & Rosentraub, M. (2004). The economics of sport: an international perspective. 
Palgrave McMillan, New York 
Szymanski, S. (1998). Why is Manchester United so successful ? Business Strategy Review, 9: 4754. 
Szymanski, S. & Kuypers, T. (1999). Winners and losers, Penguin Books, London. 
 
www.epo.gr 
www.et.gr 
7
ο
 Συνέδριο Αθλητικής ιοίκησης  2006 
Πολιτιστικό Κέντρο Ευόσου                          24 – 26 Νοεβρίου 2006 18 
ΕΞΟ8Α ΚΑΙ ΠΗΓΕΣ ΕΣΟ8OΝ 
ΤOΝ ΕΛΛΗΝΙΚΏΝ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚOΝ ΠΟ8ΟΣΦΑΙΡΙΚOΝ ΣOΜΑΤΕΙOΝ 
Η ΠΕΡΙΠΤOΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΡΤΑΣ 
 
Γκίζας, Π., Παπαδόπουλος, 8. & Σιδερίδης, Α.  
ΤΕΙ Καβάλας 
 
Εισαγωγή 
 
Το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο δίνει την ευκαιρία σε πολλές κοινωνικές οάδες διαφόρων ηλικιών να 
συετέχουν στην άσκηση που έχει όνο θετικά αποτελέσατα (ΠΣΑΠ, 2006) και το ερασιτεχνικό 
ποδοσφαιρικό σωατείο θεωρείται δοικό στοιχείο του οικοδοήατος του ποδοσφαίρου. Η Ελληνική 
Ποδοσφαιρική Οοσπονδία (ΕΠΟ) έχει στις τάξεις τις 2 εκατ. ερασιτέχνες ποδοσφαιριστές και 5.733 
ερασιτεχνικά ποδοσφαιρικά σωατεία (ΕΠΟ, 2006). gστόσο, τα τελευταία χρόνια παρατηρείται στην 
Ελλάδα ια είωση των σωατείων αυτών, ενώ παράλληλα ειώθηκε το ύψος των κρατικών 
επιχορηγήσεων. gς αντιστάθισα, ο νόος 2725/1999 (αρ. 7, παρ. 2) επιτρέπει στα σωατεία να 
αποκτούν έσοδα από την παροχή υπηρεσιών άθλησης.  
 
Η οικονοική κατάσταση των σωατείων αυτών κάθε άλλο παρά ανθηρή θεωρείται. Παρά το γεγονός 
ότι οι ερασιτέχνες ποδοσφαιριστές σπάνια λαβάνουν κάποια αοιβή (Παπανικολάου, Πλαϊνός & 
Κεραίδας, 2000), τα υπόλοιπα έξοδα είναι αρκετά υψηλά και οι κρατικές επιχορηγήσεις καλύπτουν 
όνο ένα ικρό ποσοστό αυτών. Για παράδειγα, οι κρατικές επιχορηγήσεις στην Ένωση 
Ποδοσφαιρικών Σωατείων Άρτας ανέρχονταν, για την ποδοσφαιρική περίοδο 2004 – 2005 σε 2000 € 
για τα σωατεία της Α΄ κατηγορίας και σε 1500 € για τα σωατεία της Β΄. Όως, ακόα και αυτές οι 
ελάχιστες επιχορηγήσεις δεν καταβάλλονται πάντοτε έγκαιρα και, ως εκ τούτου, οι διοικήσεις των 
σωατείων αντιετωπίζουν πολλά οικονοικά προβλήατα (Θωαΐδης, 2005). Η Παπαδηητρίου 
(1996), υποστηρίζει ότι οι αρχές κατανοής της κρατικής επιχορήγησης και το σχετικό νοικό 
πλαίσιο επηρεάζουν αρνητικά την ικανότητα των αθλητικών οργανισών να λειτουργούν 
αποτελεσατικά. Ο Χαάκος (1996), διαπίστωσε την ύπαρξη γραικής σχέσεις ανάεσα στις 
δαπάνες του επαγγελατικού αθλητικού σωατείου και στην επίδοσή του. 
 
Σκοπός της έρευνας 
 
Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να προσδιορίσει τα έξοδα και τις πηγές των εσόδων των 
ερασιτεχνικών ποδοσφαιρικών σωατείων του Νοού Άρτας και να ελετήσει τη σχέση των εξόδων 
και των πηγών των εσόδων ε την αγωνιστική απόδοση των σωατείων. 
 
Μεθοδολογία 
 
είγα: Το δείγα αποτέλεσαν 29 ποδοσφαιρικά σωατεία (11 της Α΄ τοπικής ερασιτεχνικής 
κατηγορίας και 18 της Β΄), από τα συνολικά 36 του Νοού Άρτας, που αγωνίστηκαν στα αντίστοιχα 
πρωταθλήατα κατά την αγωνιστική περίοδο 2004 – 2005.  
 
Όργανο έτρησης: Για τη διεξαγωγή της έρευνας συντάχθηκε ένα ερωτηατολόγιο κλειστού τύπου, 
το οποίο περιείχε 22 ερωτήσεις. Οι 15 από αυτές προσδιόριζαν το σύνολο εξόδων και τις πηγές των 
εσόδων των σωατείων, ενώ οι υπόλοιπες προσδιόριζαν το status του σωατείου (Επωνυία, 
καλλιεργούενο άθληα, κατηγορία, θέση κατάταξης, κλπ.). Τα ερωτηατολόγια συπληρώθηκαν 
από τον πρόεδρο, το γενικό γραατέα, ή τον ταία του κάθε σωατείου. 
 
Αποτελέσατα 
 
Τα αποτελέσατα έδειξαν ότι κύρια πηγή εσόδων των σωατείων αποτελούν οι δωρεές των προέδρων 
τους, που είναι σχεδόν υπερδιπλάσιες από την αέσως υψηλότερη πηγή εσόδων, την κρατική 
επιχορήγηση. Στον αντίποδα, τα έσοδα από δραστηριότητες άρκετινγκ, διαφηίσεις και ακαδηίες 
κυαίνονται σε εξαιρετικά χαηλά επίπεδα. Ο έσος των εξόδων κατά κατηγορία ήταν 17.273,00 € 
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για τα σωατεία της Α΄ κατηγορίας και 5.028,00 € για τα σωατεία της Β΄. Η διαφορά, δηλαδή, ίας 
κατηγορίας υπερτριπλασιάζει τα έξοδα. 
 
Για τον έλεγχο της ερευνητικής υπόθεσης, κατά πόσο δηλαδή τα αγωνιστικά αποτελέσατα των 
σωατείων εξαρτώνται από τα ετήσια έξοδά τους, διεξήχθη απλή γραική παλινδρόηση, ε τη 
χρήση της εθόδου Enter. Τα αποτελέσατά της φαίνονται στον πίνακα 1.  
 
Πίνακας 1. Η πρόβλεψη της κατάταξης από τα ετήσια έξοδα των σωατείων. 
 
Πρέπει να σηειωθεί ότι η θέση κατάταξης βρίσκεται σε αντίθετη φορά ε τα ποσά των εσόδων. 
Εποένως, οι θετικές προβλέψεις αντιστοιχούν σε αρνητικά Beta. Κατόπιν τούτου, όπως συνάγεται 
από τον πίνακα 1, τα ετήσια έξοδα πορούν να προβλέψουν στατιστικά σηαντικά, στο 38% των 
περιπτώσεων, τη θέση που θα καταλάβει το σωατείο στην κατάταξη του πρωταθλήατος.  
 
Για τον έλεγχο της ερευνητικής υπόθεσης κατά πόσον τα αγωνιστικά αποτελέσατα των σωατείων 
εξαρτώνται από τις διάφορες πηγές εσόδων τους διεξήχθη πολλαπλή γραική παλινδρόηση, ε τη 
χρήση της εθόδου Enter. Τα αποτελέσατά της φαίνονται στον πίνακα 2. 
 
Πίνακας 2. Η πρόβλεψη της κατάταξης από τις πηγές  εσόδων των σωατείων. 
 
 
Όπως προκύπτει από τον πίνακα 2 οι επιχορηγήσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης, τα έσοδα από τις 
ακαδηίες, τις συνολικές δωρεές, τις χορηγίες και τις δραστηριότητες άρκετινγκ πορούν να 
προβλέψουν στατιστικά σηαντικά, στο 82,4% των περιπτώσεων, τη θέση που θα καταλάβει το 
σωατείο στην κατάταξη. Αντίθετα, οι δωρεές των προέδρων και τα έσοδα από τα εισιτήρια 
σχετίζονται αρνητικά ε την κατάταξη των σωατείων στο πρωτάθληα. 
 
Συζήτηση – Συπεράσατα 
 
Τα αποτελέσατα της ερευνητικής αυτής εργασίας καταδεικνύουν το σηαντικό ρόλο που παίζει η 
οικονοική ευρωστία στα αγωνιστικά αποτελέσατα των Ελληνικών ερασιτεχνικών ποδοσφαιρικών 
σωατείων. gστόσο, τα έσοδα από τις ακαδηίες, τις συνολικές δωρεές, τις χορηγίες και τις 
Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
Εξαρτηένη 
εταβλητή 
Ανεξάρτητες 
εταβλητές 
Β Std. Error Beta 
 
 
t 
 
 
Sig. 
Κατάταξη Ετήσια έξοδα 0,000 0,000 0,615 4,051 0,000 
R2 = 0,378,    F = 16,409,   Sif. F = 0,000.    
Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
Εξαρτηένη 
εταβλητή 
Ανεξάρτητη 
εταβλητή 
Β Std. Error Beta 
 
 
t 
 
 
Sig. 
 Έσοδα από: 
Τοπική 
αυτοδιοίκηση 
0,003 0,001 0,333 2,762 0,013 
Συνδροές 0,001 0,001 0,075 0,513 0,614 
Εισιτήρια 0,006 0,002 0,818 2,554 0,020 
Ακαδηίες 0,011 0,003 0,792 3,874 0,020 
ωρεές προέδρου 0,002 0,001 1,692 2,812 0,012 
Σύνολο δωρεών 0,002 0,001 2,109 3,194 0,001 
Χορηγίες 0,003 0,001 0,704 4,020 0,001 
ιαφήιση 0,002 0,004 0,099 0,616 0,546 
Εκδηλώσεις 0,001 0,001 0,118 0,762 0,456 
Κατάταξη  
Marketing 0,002 0,002 0,176 1,170 0,012 
R2 = 0,821,    F = 8,241,   Sif. F = 0,000.    
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δραστηριότητες άρκετινγκ των ερασιτεχνικών ποδοσφαιρικών σωατείων, που επηρεάζουν τα 
αγωνιστικά τους αποτελέσατα, βρίσκονται σε πολύ χαηλά επίπεδα. Ο Παπαχαρίσης (1997), 
επισηαίνει ότι η προσέλκυση χορηγιών και η λειτουργία ακαδηιών πορούν να συνεισφέρουν τα 
έγιστα στην οικονοική ευρωστία των αθλητικών σωατείων. Γίνεται, λοιπόν, φανερό ότι οι 
διοικήσεις των παραπάνω σωατείων δεν έχουν επαρκή γνώση και επειρία για να αντλήσουν 
ικανοποιητικούς πόρους από τις δραστηριότητες αυτές. Ο Κοντοβάς (1996), τονίζει το σπουδαίο ρόλο 
που παίζει το αθλητικό άνατζεντ στη βιωσιότητα των αθλητικών σωατείων, ενώ οι Τερζούδης, 
Κριεάδης, Παπαϊωάννου & Θεάκου (2005), υποστηρίζουν ότι η εφαρογή των γενικών αρχών του 
άρκετινκ είναι πολύ σηαντική τόσο για τη βιωσιότητα των αθλητικών σωατείων, όσο και για την 
εκπλήρωση της αποστολής τους. 
 
Παρά το γεγονός ότι οι δωρεές των πρόεδρων αποτελούν την κύρια πηγή εσόδων των ερασιτεχνικών 
ποδοσφαιρικών σωατείων, η συβολή τους στα αγωνιστικά αποτελέσατα των οάδων είναι 
αρνητική. Η κατάσταση αυτή ίσως αποτελεί απόρροια διοικητικής ανεπάρκειας, ε επακόλουθη τη 
λανθασένη κατανοή πόρων, που έχει τις ρίζες της στην αυξηένη εξάρτηση του σωατείου από το 
χρηατοδότη – πρόεδρο και στη «ονοκρατορία» του τελευταίου κατά τη λήψη των αποφάσεων.  
 
Μία ακόη εξάρτηση που διαφαίνεται είναι αυτή από τις κρατικές επιχορηγήσεις και τις αντίστοιχες 
της τοπικής αυτοδιοίκησης. Η Παπαδηητρίου (1998), διαπιστώνει την αυξηένη εξωτερική 
εξάρτηση των σωατείων για ζωτικούς οργανωτικούς πόρους, η οποία συνεπάγεται τη σύναψη 
πελατειακών σχέσεων των αθλητικών οργανισών ε τους φορείς της πολιτικής εξουσίας. Οι Νάσσης 
& Henry (1998), επιβεβαιώνουν ότι όχι όνο υφίστανται τέτοιες σχέσεις, αλλά επηρεάζουν τόσο τη 
λήψη αποφάσεων, όσο και τη χάραξη της αθλητικής πολιτικής.  
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΕΧΝΙΚOΝ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ  
ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗ ΒΕΛΤΙOΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝOΝΙΑΣ  
ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ Υ8ΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ8Α 
 
Αυθίνος, Ι., 1 Νάσσης, Π. 1 & Θεοδωράκης, Ν.² 
1 Τήα Επιστήης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισού, Καποδιστριακό Πανεπιστήιο Αθηνών 
² Τήα Επιστήης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισού, ΑΠΘ  
 
Εισαγωγή 
 
Το άθληα της υδατοσφαίρισης καλλιεργείται σε πολλές χώρες ανά τον κόσο σε συλλογικό και 
εθνικό επίπεδο. Στους Ολυπιακούς Aγώνες συετέχει στο επίσηο πρόγραα από την έναρξή 
τους, ενώ στην Ελλάδα το άθληα καλλιεργείται από τη σύσταση της Ελληνικής Κολυβητικής 
Oοσπονδίας έχοντας προσφέρει στη χώρα εγάλες διακρίσεις (Gravathiotis, et al., 1997).  
 
Στα έσα της δεκαετίας του 1990, η εικόνα του αθλήατος που προβαλλόταν από τα ΜΜΕ ήταν 
υποβαθισένη, καθότι δεν περιλάβανε βασικά στοιχεία επικοινωνίας σε ορφή εξωτερικής 
διέγερσης, στοιχείο απαραίτητο για τη εταφορά ηνυάτων στους φιλάθλους του (Assael, 1992). 
Συγκεκριένα, προκειένου να υλοποιηθεί οποιαδήποτε επικοινωνιακή διαδικασία είναι απαραίτητη η 
κωδικοποίηση κάποιου ηνύατος. Στον αθλητισό, το έσον που εταφέρει το ήνυα που συνδέει 
έναν αθλητή ε την οάδα και, κατ΄ επέκταση, τους φιλάθλους είναι κυρίως το λογότυπο του 
σωατείου που τοποθετείται στην αγωνιστική του φανέλα. Στις Ελληνικές οάδες υδατοσφαίρισης 
δεν υπήρχε το λογότυπο των σωατείων στα σκουφιά των παικτών. Εδώ πρέπει να σηειωθεί ότι η 
υδατοσφαίριση είναι το όνο οαδικό Oλυπιακό άθληα που δεν έχει αγωνιστική φανέλα και οι 
οάδες ξεχωρίζουν από τα σκουφιά των αθλητών. Επίσης, το όνοα της οάδας δεν αναφερόταν στα 
σκουφιά των παικτών, ε αποτέλεσα να η εταφέρεται η γεωγραφική προέλευση της οάδας και  η 
σχέση της ε την επαγγελατική οάδα του ίδιου συλλόγου, η οποία θα πορούσε να ήταν πιο 
δηοφιλής λόγω αθλήατος (π.χ., ποδόσφαιρο και πάσκετ) ε σκοπό και στις 2 περιπτώσεις να 
προσελκυσθεί η προσοχή των φιλάθλων. Τα ίδια ισχύουν και για το χρώα και τον ιδιαίτερο 
σχεδιασό των σκουφιών των οάδων. Το χρώα, ιδιαίτερα, θα πορούσε να σχετίζεται ε 
δηοφιλείς Ελληνικές οάδες, οι οποίες πρωταγωνιστούν σε δηοφιλέστερα αθλήατα (π.χ., 
ποδόσφαιρο) ε εγάλο αριθό αφοσιωένων φιλάθλων και διαθέτουν τήα υδατοσφαίρισης.  
 
gς απόρροια των πιο πάνω, τις αγωνιστικές περιόδους 1996 – 2000 εφαρόστηκε στην Α1 κατηγορία 
υδατοσφαίρισης ανδρών ένα πρόγραα αναβάθισης της επικοινωνίας του αθλήατος αξιοποιώντας 
τις βασικές αρχές άρκετινγκ (Afthinos & Gargalianos, 2004) έσω του θεωρητικού οντέλου VIEW 
(Shimp, 1990), το οποίο χρησιοποιείται στην επικοινωνία καταναλωτικών προϊόντων και 
αποτελείται από τα αρχικά των λέξεων: Εφάνιση (Visibility), Πληροφόρηση (Information), 
Συναισθηατική Έλξη (Emotional Αppeal) και Λειτουργικότητα (Workability).  
 
Σκοπός της έρευνας 
 
Ο σκοπός της παρούσας έρενας ήταν η αξιολόγηση του θεωρητικού οντέλου VIEW ε ανάλυση 
περιεχοένου αγωνιστικών φωτογραφιών που αφορούν στο άθληα της υδατοσφαίρισης στην 
Ελλάδα. 
 
Μεθοδολογία 
 
είγα: Το δείγα αποτελούνταν από 80 φωτογραφίες που δηοσιεύθηκαν στην εφηερίδα  
«Sportime» κατά τη διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου 2004  2005 (Hellenic Swimming Federation, 
1999) και ικανοποιούσαν 2 κριτήρια: α) είχαν ως θέα «φάση» από αγώνα υδατοσφαίρισης της Α1 
κατηγορίας ανδρών και β) στις περιπτώσεις όπου στην ίδια σελίδα δηοσιεύονταν 2 ή/και 
περισσότερες φωτογραφίες που ικανοποιούσαν το παραπάνω κριτήριο, επιλέχθηκε η εγαλύτερη. Η 
έρευνα πραγατοποιήθηκε στη συγκεκριένη εφηερίδα διότι ήταν η όνη που διέθετε καθηερινά 
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ία σελίδα σε θέατα του υγρού στίβου ε ία τουλάχιστον φωτογραφία. Επιπλέον, κατά την περίοδο 
της έρευνας κατείχε ία από τις πρώτες θέσεις στην ηερήσια κυκλοφορία των αθλητικών 
εφηερίδων της χώρας.  
 
ιαδικασία έτρησης: Οι φωτογραφίες του δείγατος ετρήθηκαν ως προς τη διάστασή τους και στη 
συνέχεια συλλέχθηκαν και καταγράφηκαν όλα τα στοιχεία που είναι ορατά στους αναγνώστες και 
σχετίζονται ε την επικοινωνία του αθλήατος στους φιλάθλους. Τα δεδοένα συγκεντρώθηκαν από 2 
ερευνητές ε την καθοδήγηση συγκεκριένου πρωτοκόλλου, το οποίο αποτελούνταν από ία φόρα 
όπου κατά την ανάλυση του περιεχοένου των φωτογραφιών οι ερευνητές κατέγραφαν την ύπαρξη 
και κατά πόσον ήταν κατανοητοί οι κώδικες επικοινωνίας (χρώα και ιδιαίτερος σχεδιασός 
σκουφιού, λογότυπο Α1, λογότυπο και ονοασία οάδας, λογότυπο χορηγού) του αθλήατος.   
 
Αποτελέσατα 
 
Το βασικό ερώτηα της παρούσας έρευνας ήταν κατά πόσο υπήρξε θετική αλλαγή εταξύ του παλιού 
και του προτεινόενου ανασχεδιασένου αγωνιστικού σκουφιού. Η ανάλυση περιεχοένου των 
φωτογραφιών έδειξε ότι οι φωτογραφίες οι οποίες περιείχαν «φάση» από αγώνα υδατοσφαίρισης 
ανδρών Α1 παρουσιάζονταν σε ποσοστό 42,53% (n=114) των φωτογραφιών υγρού στίβου που 
δηοσιεύθηκαν στην εφηερίδα (Ν=268) κατά τη διάρκεια ίας αγωνιστικής περιόδου, ενώ αυτές που 
τελικά αναλύθηκαν κάλυπταν το 29,85% (n=80). Η αντιστοιχία εταξύ έγχρωων και ασπρόαυρων 
φωτογραφιών ήταν 41.25% (n=33) και 58.75% (n=47).  
 
Η ανάλυση των αποτελεσάτων οδηγεί στο συπέρασα ότι η εισαγωγή των αλλαγών στα σκουφιά 
των υδατοσφαιριστών ήταν ερικώς αποτελεσατική. Συγκεκριένα, από τις 12 οάδες που 
συετείχαν στο πρωτάθληα της περιόδου 2004  2005 η όνη που δεν διακρίνεται είναι η οάδα 
του ΠΑΟΚ. Από τις υπόλοιπες 11 οάδες όνο 2 έχουν τοποθετήσει το λογότυπο της Α1, ενώ όλες 
έχουν τοποθετήσει το όνοα, ή/και το λογότυπο της οάδας. Επίσης, σε 2 όνο περιπτώσεις δεν 
υπάρχει χαρακτηριστικό χρώα, ή σχέδιο στα σκουφιά.  
 
 Πίνακας 1.  Καταγραφή έσων επικοινωνίας στα σκουφιά των συλλόγων  
 
 
(*) εν είναι δυνατή η καταγραφή λόγω οπτικής γωνίας της φωτογραφίας, ή άλλου τεχνικού προβλήατος. 
 
Στο σύνολο των φωτογραφιών, σε ένα ποσοστό που κυάνθηκε κάτω από το 50% (46,25% για τους 
παίκτες σε επίθεση και 38,75% για τους αυντικούς), διακρίνεται συγκεκριένος σχεδιασός στα 
σκουφιά αθλητών διαφορετικών οάδων. Παρόοια είναι και τα αποτελέσατα σχετικά ε το χρώα 
των συλλόγων που προστέθηκε στα σκουφιά, καθώς, λαβάνοντας υπόψη όνο τις έγχρωες 
φωτογραφίες, το χρώα υιοθετήθηκε στο 20% των σκουφιών των επιθετικών και στο 18,75% των 
αυντικών (το 21,25% των παικτών σε επίθεση και το 16,25% των παικτών σε άυνα δεν είχαν το 
 
           Οάδες  
Λογότυπο      
Α1 
Λογότ.
Οάδας 
Όνοα 
Οάδας 
 
Χορηγός 
 
Χρώα 
 
Σχέδιο 
1.  ΟΣΦΠ (*)           
2. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ             
3. ΠΑΟ             
4. ΕΘΝΙΚΟΣ     (*)    
5. ΠΑΤΡΑ (*)     (*)     
6. ΓΛΥΦΑΑ     (*)     
7. ΧΙΟΣ     (*)   
8. ΧΑΝΙΑ          
9. ΠΑΟΚ       
10. ΠΑΝΙgΝΙΟΣ            
11. ΦΑΛΗΡΟ (*)     (*)     
12. ΗΡΑΚΛΗΣ (*)     (*)     
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χρώα της οάδας τους στα σκουφιά). Επίσης, το λογότυπο της Α1 κατηγορίας που τοποθετήθηκε 
στα σκουφιά των αθλητών βρέθηκε στην ανάλυση των φωτογραφιών ότι δεν ήταν αποτελεσατικό, 
διότι σε ποσοστό 100% δεν ήταν αρκετά εγάλο σε διάσταση ώστε να αναγνωρίζεται από τους 
ερευνητές. Επίσης, τα λογότυπα των οάδων, ενώ εφανίζονται σε ποσοστό 46,25% των παικτών σε 
επίθεση και 28,75% των παικτών σε άυνα, δεν είναι αρκετά εγάλα ώστε να αναγνωρίζονται, παρά 
όνο στο 13,75% και 12,50% των σκουφιών των παικτών σε επίθεση και άυνα αντίστοιχα.  
 
Σε ακόη χαηλότερα ποσοστά κυαίνεται η εφάνιση και η αναγνωρισιότητα της ονοασίας της 
οάδας στα σκουφιά των παικτών σε επίθεση και άυνα (28,75% και 17,50% όσον αφορά στην 
εφάνιση και 16,25% και 6,25% όσον αφορά στην αναγνωρισιότητα αντίστοιχα). Τέλος, ακόη 
ικρότερα είναι τα ποσοστά εφάνισης και αναγνωρισιότητας του ονόατος, ή/και του λογότυπου 
του χορηγού. Στα σκουφιά των παικτών σε επίθεση τα ποσοστά εφάνισης και αναγνωρισιότητας 
είναι 16,25% και 5% αντίστοιχα, ενώ στα σκουφιά των παικτών σε άυνα τα αντίστοιχα ποσοστά 
είναι 20% και 2,50% (πίνακας 2).  
 
Πίνακας 2. είκτες περιγραφικής στατιστικής σε επίθεση και άυνα 
 
Παίκτες σε επίθεση Παίκτες σε άυνα Σύνολο     
ΕΜΦ. 
(%) 
ΑΝΑΓΝ. 
(%) 
Α.Κ (*) ΕΜΦ. 
(%) 
ΑΝΑΓΝ. 
(%) 
Α.Κ (*)  ΑΝΑΓΝ.    
     (%) 
Λογότυπο Α1  8,75 0 43,75 13,75 0 62,50 0 
Λογότυπο οάδας 46,25 13,75 38,75 28,75 12,50 23,75 26,25 
Ονοασία οάδας 28,75 16,25 38,75 17,50 6,25 22,50 22,50 
Χορηγός 16,25 5 43,75 20 2,50 71,25 7,50 
 
(*) εν είναι δυνατή η καταγραφή λόγω οπτικής γωνίας της φωτογραφίας, ή άλλου τεχνικού προβλήατος. 
 
Συζήτηση 
 
Στην παρούσα ελέτη αξιολογήθηκε η εφαρογή τεχνικών άρκετινγκ ε σκοπό τη βελτίωση της 
επικοινωνίας του Ολυπιακού αθλήατος της υδατοσφαίρισης στην Ελλάδα. Με βάση την ανάλυση 
των δεδοένων της έρευνας, η εφαρογή των αλλαγών στα αγωνιστικά σκουφιά των 
υδατοσφαιριστών, παρόλο που καθοδηγήθηκε από ανάλογο θεωρητικό οντέλο, δεν αποδείχθηκε 
«ερικώς» αποτελεσατική (περίπου 25% αύξηση επικοινωνίας του αθλήατος – πίνακας 2) κυρίως 
διότι: α) τα σκουφιά των παικτών διαθέτουν ικρό αξιοποιήσιο για επικοινωνία χώρο, ο οποίος στις 
διαστάσεις ίας δηοσιευένης φωτογραφίας είναι πολύ ικρότερος. Το γεγονός αυτό, σε συνδιασό 
ε το ότι το έγεθος των σκουφιών των παικτών περιορίζει τον αξιοποιήσηο χώρο στο έτωπο και 
τον αυχαίνα του αθλητή όπου είναι χοροθετηένη η ονοασία ε το λογότυπο και ο χορηγός της 
οάδας. β) όπως είναι φανερό από τα στοιχεία του πίνακα 2, η «αδύνατη καταγραφή» εφανίζει 
εγάλα ποσοστά. Αυτό σχετίζεται ε τις ιδιαιτερότητες του αθλήατος, όπως, για παράδειγα, το 
στοιχείο του νερού που αναταρασσόενο παρεβάλλεται εταξύ των σκουφιών και του 
φωτογραφικού φακού, εποδίζοντας την ευκρίνεια των κωδικοποιηένων ηνυάτων στα σκουφιά 
των αθλητών και τη γωνία λήψης της φωτογραφίας εταξύ άλλων.  
 
Παρόλα αυτά, όως, το γεγονός ότι 9 στις 12 οάδες έβαλαν στα σκουφιά τους το χρώα της οάδας, 
10 στις 12 οάδες τοποθέτησαν το λογότυπο της οάδας, 9 στις 12 έγραψαν το όνοα της οάδας και 
οι 8 στις 12 οάδες σχεδίασαν ε ιδιαίτερο τρόπο τα σκουφιά των παικτών τους (πίνακας 1), αποτελεί 
ένα σηαντικό πρώτο βήα. Οι συγκεκριένες ενέργειες απέδωσαν ία αύξηση της επικοινωνίας του 
αθλήατος της τάξης του 25%, περίπου, σε σύγκριση ε την προ των αλλαγών κατάσταση του 
αθλήατος.  
 
7
ο
 Συνέδριο Αθλητικής ιοίκησης  2006 
Πολιτιστικό Κέντρο Ευόσου                          24 – 26 Νοεβρίου 2006 24 
Με τα αποτελέσατα της παρούσας ελέτης γίνεται κατανοητό ότι προκειένου να εγιστοποιηθεί η 
επικοινωνία του, το άθληα της υδατοσφαίρισης χρειάζεται έναν εγαλύτερο σε έκταση χώρο 
προκειένου τα ηνύατα προς τους φιλάθλους να είναι αρκετά εγάλα, έτσι ώστε να είναι δυνατή η 
αποκωδικοποίησή τους όταν το άθληα προβάλλεται από τα ΜΜΕ. Πρέπει να τονιστεί ότι η 
υδατοσφαίριση είναι το επόενο άθληα που έχει προοπτική να γίνει επαγγελατικό στην Ελλάδα και 
οι όποιες προσπάθειες για βελτίωση της επικοινωνίας του προς τους φιλάθλους θα του προσδώσει τα 
απαραίτητα έσοδα για την επιβίωσή του (Efstathiou, 2000). Με άλλα λόγια, χρήατα από χορηγίες θα 
είναι εφικτά όνο στην περίπτωση που το άθληα θα αποκτήσει σηαντική ζήτηση και προκειένου 
να γίνει αυτό εφικτό απαιτείται συστηατική προσπάθεια για συνεχή βελτίωση της επικοινωνίας του 
ε το φίλαθλο Ελληνικό κοινό.  
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ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΧΕΣΕOΝ ΠΕΛΑΤOΝ (ΜΣΠ)  
ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣOΜΑΤΕΙΟ 
 
Τάχης, Σ.,¹ Τόλκα, Β. & Τζέτζης, Γ.² 
¹ Τήα Επιστήης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισού, 8ηοκρίτειο Πανεπιστήιο Θράκης 
² Τήα Επιστήης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισού, ΑΠΘ 
 
Εισαγωγή 
 
Η αναγκαιότητα δηιουργίας και εφαρογής ενός προγράατος ΜΣΠ προκύπτει από τον 
αυξανόενο ανταγωνισό, τη χαηλή διατηρησιότητα των πελατών, την αναγκαιότητα ανάπτυξης 
επικοινωνίας ε τους πελάτες  φίλαθλους και την ανάπτυξη και διατήρηση ακροπρόθεσων 
σχέσεων ε αυτούς. Ο αφοσιωένος πελάτης χρησιοποιεί τις υπηρεσίες ε εγαλύτερη συχνότητα, 
επιδεικνύει ψυχολογική και συναισθηατική πιστότητα, συνεισφέρει στην ανάπτυξη θετικής 
ανεπίσηης επικοινωνίας και είναι πρόθυος να δώσει ανατροφοδότηση και να κάνει προτάσεις 
(Zeithaml & Bitner, 2003). Σε πολλές έρευνες υπογραίζεται η σχέση της αφοσίωσης ε παράγοντες 
όπως η ποιότητα υπηρεσιών και η ικανοποίηση (Baker & Crompton, 2000; Bloemer, et al., 1999; 
Zeithaml, et al., 1996). Επίσης, η ποιότητα των υπηρεσιών έχει έεσες επιρροές στην αφοσίωση, 
έσω δηλαδή της επιρροής της στην ικανοποίηση. Σε αυτήν την περίπτωση, η ικανοποίηση είναι ία 
εσολαβητική εταβλητή ανάεσα στην ποιότητα υπηρεσιών και στην ικανοποίηση (Caruan, 2002; 
Spreng & Chiou, 2002; Zeithaml & Bitner, 2003). ιαπιστώνεται ότι η δηιουργία ενός 
προγράατος ΜΣΠ πορεί να παίξει σηαντικό ρόλο στην επιτυχία του αθλητικού οργανισού. 
 
Σκοπός της έρευνας 
 
Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η δηιουργία, η εφαρογή και η αξιολόγηση ενός προγράατος 
ΜΣΠ σε ένα σωατείο για τη δηιουργία πιστών και αφοσιωένων πελατών. 
 
Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας 
 
Οι εταιρίες προσπαθούν να αξιοποιήσουν την αφοσίωση των πελατών τους έσα από ένα ΜΣΠ 
βελτιώνοντας τη σχέση πελάτη  εταιρίας, αυξάνοντας την επικοινωνία ε τον πελάτη και την 
πιστότητά του ε την εταιρία. Η πιστότητα των καταναλωτών συνεισφέρει στην αύξηση των κερδών 
της εταιρίας, καθώς αυτοί αναπτύσσουν θετική ανεπίσηη επικοινωνία ε αυτή. Παράλληλα, 
δηιουργείται ία σταθερή βάση πελατών βοηθώντας την επίτευξη των οικονοικών στόχων της 
εταιρίας, ειώνοντας τον ανταγωνισό, ελέγχοντας την περιοδικότητα της ζήτησης και κάνοντας πιο 
εύκολη την ικανοποίηση των πελατών, οι οποίοι γίνονται αποδέκτες πολλαπλών οφεληάτων (π.χ., 
ειωένες τιές σε πολλά προϊόντα και υπηρεσίες, αυξηένες παροχές και ενηέρωση, προνοιακή 
ενηέρωση, εκπτώσεις σε προϊόντα και υπηρεσίες, κλπ.). 
 
Οι  Iwasaki & Havitz (1998), περιγράφουν τη δυναική σχέση ανάειξης και αφοσίωσης, στην οποία 
τα άτοα παίνουν έσω ίας ψυχολογικής διαδικασίας στην ανάπτυξη της αφοσίωσης (ανάειξη → 
ψυχολογική δέσευση → αντίσταση στην αλλαγή → συπεριφοριστική αφοσίωση). Η εφαρογή της 
έννοιας της ανάειξης στη ελέτη θεατών και φιλάθλων στον αθλητισό θα πορούσε να προσφέρει 
ια πληρέστερη κατανόηση των κινήτρων, της άεσης συπεριφοράς και της στάσης των φιλάθλων. 
Έτσι, αναγνωρίστηκαν και σχεδιάστηκαν ποικίλα έτρα σύγκρισης των χαρακτηριστικών που 
προηγούνται της ανάειξης και σχετίζονται ε την παρακολούθηση και την υποστήριξη 
επαγγελατικών και κολεγιακών αθλητικών οάδων (Funκ & James, 2001). Η ανάειξη ε την 
αθλητική οάδα ορίστηκε ως ια ψυχολογική κατάσταση υποκίνησης, διέγερσης, ή ενδιαφέροντος για 
ια οάδα και σχετιζόενες δραστηριότητες, που προκαλείται από ξεχωριστά χαρακτηριστικά και 
παράγοντες σχετικούς ε την κατάσταση, που έχουν ιδιότητες καθοδήγησης.  
 
Επιπρόσθετα,  οι Iwasaki & Havitz (1998) θεωρούν πως κάθε διάσταση της ανάειξης επηρεάζει κάθε 
διάσταση της ψυχολογικής δέσευσης διαφορετικά και παρουσιάζουν ένα οντέλο σχέσης εταξύ 
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ανάειξης και ψυχολογικής δέσευσης στο επίπεδο διαστάσεων. Επίσης, βρέθηκε πως η ανάειξη 
επηρεάζει τις προθέσεις συπεριφοράς του αθλητικού καταναλωτή και η σηαντικότητά της στις 
προθέσεις των καταναλωτών για παρακολούθηση αθλητικών γεγονότων έχει γίνει σηείο αναφοράς 
σε πολλές έρευνες (Kerstetter & Kovich, 1997; Lascu, Giese, Toolan, Guehring & Mercer, 1995; 
Stewart & Smith, 1997).  
 
Οι Funk & James (2001), ανέπτυξαν το Psychological Continuum Model (PSM) που περιγράφει την 
κατανόηση γενικών παραέτρων έσω της ψυχολογικής σύνδεσης ανάεσα σε ένα άτοο και ένα 
αθλητικό αντικείενο, ή προϊόν. Παράλληλα, έχει εξεταστεί η σχέση της ανάειξης ε την αφοσίωση 
των φιλάθλων σε ία οάδα. Η αφοσίωση πορεί να θεωρηθεί ως ία προϋπάρχουσα κατάσταση. Οι 
θεατές εταφέρουν αζί τους στο γήπεδο ένα ιδιαίτερο επίπεδο αφοσίωσης στην οάδα (Hill & 
Green, 2000). Επιπλέον, η αφοσίωση είναι ένας σηαντικός δείκτης για τις εταιρείες. Θα πορούσε να 
είναι η προτίηση σε ία φίρα έναντι άλλων, συνεχίζοντας την επαφή του χρήστη ε αυτή και 
αυξάνοντάς την ελλοντικά (Zeithaml et al, 1996). Έτσι, ένας πιστός φίλαθλος, ή θεατής εκφράζει την 
αφοσίωσή του στην αγαπηένη του οάδα αγοράζοντας εισιτήρια και ανανηστικά και ε τη σκέψη 
να έρχεται πιο συχνά στο γήπεδο για να στηρίζει την οάδα.  
 
Τα βασικά στάδια ενός προγράατος ΜΣΠ περιλαβάνουν τον προσδιορισό της οάδας  στόχου, 
την επικοινωνία αζί του, την προσέλκυσή του, την ικανοποίηση και διατήρησή του, ε απώτερο 
στόχο την πρόοδο του αθλητικού οργανισού. Η εφαρογή του προγράατος περιλαβάνει την 
καταγραφή και επεξεργασία προσωπικών δεδοένων των φιλάθλων από διάφορες πηγές, καθώς και 
πληροφορίες για τις αγοραστικές τους συνήθειες που σχετίζονται ε την οάδα.  
 
Μεθοδολογία 
 
Το πρόγραα ΜΣΠ που κατασκευάστηκε για το σωατείο προσαρόστηκε στα δεδοένα και τις 
απαιτήσεις του για τη δεδοένη χρονική στιγή και είχε ως αντικείενο την εφαρογή των 3 
διαστάσεων του: α) «Γνωριία» («γνωρίζω» τις συνήθειες χρήσης και κατανάλωσης του φίλαθλου, 
δηλαδή τι, πως, πότε, πόσο αγοράζει, τις ανάγκες και τις προσδοκίες του), β) «Προσαρογή» 
(«προσαρόζω» τις υπηρεσίες ου στις απαιτήσεις του φίλαθλου ε τη συπεριφορά του προσωπικού 
της εταιρίας και κάνοντάς τον να αισθάνεται ιδιαίτερος) και γ) «Επικοινωνία» («επικοινωνώ» 
κάνοντας χρήση των έσων αζικής επικοινωνίας, π.χ., τηλεόραση, γραπτός και ηλεκτρονικός Τύπος, 
κλπ., επικεντρώνοντας στις ατοικές πωλήσεις). Η «επικοινωνία» ξεκινά από το «ακούω» τις ανάγκες 
των φιλάθλων, τι τους / δεν τους αρέσει, για ποιο λόγο αγοράζουν / δεν αγοράζουν και τις προτάσεις 
τους και ολοκληρώνεται ε την «πληροφόρηση» για τα νέα προϊόντα, υπηρεσίες, ειδήσεις, κλπ. Η 
ευελιξία του προγράατος έδινε τη δυνατότητα διαόρφωσης των υπηρεσιών ανάλογα ε τις 
προσδοκώενες ελλοντικές απαιτήσεις  
 
Για την καταγραφή των προσωπικών δεδοένων χρησιοποιήθηκε ερωτηατολόγιο  αίτηση, που 
συπληρώθηκε από τους φίλαθλους πριν από την αγορά του εισιτηρίου τους. Η αίτηση περιελάβανε 
δηογραφικά στοιχεία, ερωτήατα για τη χρήση κάποιων υπηρεσιών της αθλητικής εταιρίας, καθώς 
και ερωτήατα για την αγοραστική τους συπεριφορά. Η επιβεβαίωση της ορθότητας των στοιχείων 
έγινε από τον αρόδιο υπάλληλο κατά τη διαδικασία αγοράς του εισιτηρίου.  
 
Με βάση τα προσωπικά δεδοένα (τα οποία περιελάβαναν δηογραφικά / ψυχογραφικά στοιχεία, 
συχνότητα χρήσης υπηρεσιών και προτιήσεων) δηιουργήθηκε ειδικό λογισικό ε συγκεκριένες 
παραέτρους (όπου καταχωρήθηκαν ταξινοήθηκαν και οαδοποιήθηκαν τα δεδοένα σε 
ηλεκτρονική ορφή), δηιουργήθηκε υπηρεσία επικοινωνίας (η οποία εξέδιδε ψηφιακά ενηερωτικά 
δελτία, έστελνε εορταστικές κάρτες σε έντυπη και ηλεκτρονική ορφή, κλπ., και επέβλεπε την 
εφαρογή των υπηρεσιών σε καθηερινή βάση. Η αξιολόγηση των δραστηριοτήτων του 
προγράατος γινόταν ε βάση τις αρχές του ΜΣΠ. 
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Συπέρασα 
 
Οι αθλητικοί οργανισοί πορούν να επωφεληθούν από την εφαρογή του ΜΣΠ, αφού έσω της 
συστηατικής επικοινωνίας ε τους φίλαθλους πορούν να δηιουργήσουν ία σταθερή πελατειακή 
βάση, ε άεσο αποτέλεσα τη βελτίωση της αποτελεσατικότητας των διαδικασιών που ακολουθούν  
και την αύξηση των εσόδων τους. 
 
Πρόταση 
 
Προτείνεται η αξιοποίηση του προγράατος ΜΣΠ για τη δηιουργία πιστών και αφοσιωένων 
φιλάθλων, έσω της καθηερινής επικοινωνίας. Ανάλογα ε την αύξηση των απαιτήσεων των 
φιλάθλων πρέπει να αυξάνονται και οι υπηρεσίες που σχετίζονται ε αυτό. 
 
Βιβλιογραφία 
 
Baker, D. & Crompton, J. (2000). Quality, satisfaction and behavioral intentions. Annals of Tourism 
Research, 27: 785804. 
Bloemer, J., Ko de Ruyter & Wetzels, M. (1999). Linking perceived service quality and service 
loyalty: a multidimensional perspective. Journal of Marketing, 33: 10821106. 
Caruana, A. (2002). The effects of service quality and the mediating role of customer satisfaction. 
European Journal of Marketing, 36(7): 114.  
Funk, D.C. & James, J.D. (2001). The Psychological Continuum Model (PCM): a conceptual 
framework for understanding an individual’s psychological connection to sport. Sport 
Management Review, 4: 119–150. 
Hill, B. & Green, B.C. (2000). Repeat attendance as a function of involvement, loyalty and the 
sportscape across three football contexts. Sport Management Review, 3: 145162.  
Iwasaki, Y. & Havitz, M.E. (1998). A path analytic model of the relationships between involvement, 
psychological commitment and loyalty. Journal of Leisure Research, 30: 256–280. 
Kerstetter, D. & Kovich, G.M. (1997). The involvement profiles of Division I women’s basketball 
spectators. Journal of Sport Management, 11: 234249 
Lascu, D.N., Giese, T.D., Toolan, C., Guehring, B. & Mercer, J. (1995). Sport involvement: a relevant 
individual difference factor in spectator sports. Sport Marketing Quarterly, 4(4): 4146. 
Spreng, R. & Chiou, J. (2002). A crosscultural assessment of the satisfaction formation process. 
European Journal of Marketing, 36(7/8): 18. 
Stewart, R.K. & Smith, A.C.T. (1997). Sports watching in Australia: a conceptual framework. In D. 
Shilbury & L. Chalip (Eds.), Advancing Management of Australian and New Zealand Sport (pp. 
130). Burwood, VIC: SMAANZ. 
Zeithaml, V.A., Berry, L.L. & Parasuraman, A. (1996). The behavioural consequences of service 
quality. Journal of Marketing, 3146. 
Zeithaml, V.A. & Bitner, M.J. (2003). Services marketing: integrating customer focus across the firm. 
New York: McGrawHill. 
7
ο
 Συνέδριο Αθλητικής ιοίκησης  2006 
Πολιτιστικό Κέντρο Ευόσου                          24 – 26 Νοεβρίου 2006 28 
 
Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΤΑΥΤΙΣΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΣΤΑΣΕΙΣ 
ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ ΦΙΛΑΘΛOΝ ΣΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ 
 
Καζαντζίδης, Π., Κυριακόπουλος, Π., Θεοδωράκης, Ν. & Βλαχόπουλος, Σ. 
Τήα Επιστήης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισού ΑΠΘ, Σέρρες  
 
Εισαγωγή 
 
Μία από τις δηοφιλέστερες δραστηριότητες αναψυχής του ανθρώπου είναι η παρακολούθηση 
αθλητικών αγώνων. Με δεδοένο ότι η παρακολούθηση τέτοιων αγώνων από τους φιλάθλους  
πελάτες αποτελεί ουσιαστικά το λόγο ύπαρξης του επαγγελατικού αθλητισού τα διοικητικά στελέχη 
των επαγγελατικών οάδων είναι απαραίτητο να κατανοούν τους παράγοντες που επηρεάζουν τις 
στάσεις και τις συπεριφορές των φιλάθλων απέναντι στις οάδες τους.  
 
Στη ελέτη των στάσεων και συπεριφορών των φιλάθλων η έννοια της ταύτισης έχει κεντρική θέση 
σε όλα τα θεωρητικά και επειρικά οντέλα που δηοσιεύονται στη διεθνή βιβλιογραφία (Trail, 
Anderson & Fink, 2000; Τrail, Fink & Anderson, 2003; Wann, 1994). Σύφωνα ε τους Wann & 
Branscombe (1993), η ταύτιση των φιλάθλων εκφράζει την ψυχολογική σύνδεση ε την οάδα τους 
και το βαθό ε τον οποίο βλέπουν την απόδοση της οάδας τους ως κεντρικό στοιχείο του εαυτού 
τους. Ο παραπάνω ορισός των Wann & Branscombe (1993), βασίζεται στη θεωρία της κοινωνικής 
ταυτότητας, που στην περίπτωση αυτή αποτελεί τη βάση για τη ελέτη των σχέσεων που 
αναπτύσσουν τα άτοα ε ία κοινωνική οάδα. 
 
Αποτελέσατα ερευνών έχουν δείξει ότι η ταύτιση των φιλάθλων ε την οάδα τους οδηγεί σε θετικές 
στάσεις προς την οάδα, όπως η πρόθεσή τους να παρακολουθήσουν περισσότερους αγώνες στο 
έλλον, η διάθεσή τους να κάνουν θετικά σχόλια για την οάδα και τις υπηρεσίες της σε άλλους 
ανθρώπους, την αντίληψη τους για την απόδοση της οάδας (Mahony, Madrigal & Howard, 2000). 
Επίσης, βρέθηκε ότι τα επίπεδα ταύτισης των φιλάθλων ήταν σηαντικός παράγοντας πρόβλεψης 
συπεριφορών τους (π.χ., αριθό αγώνων που παρακολουθούν, αγορά επίσηων προϊόντων της 
οάδας και προϊόντων των χορηγών της οάδας, κλπ.) (Mahony et al., 2000; Wann, Royalty & 
Roberts, 2000;  Wells, Peng & Southall, 2000).   
 
Οι στάσεις και οι συπεριφορές των φιλάθλων που αναφέρθηκαν παραπάνω αντιπροσωπεύουν τις 2 
διαστάσεις της έννοιας της αφοσίωσης πελατών, όπως συχνά αναφέρεται στη σχετική βιβλιογραφία. 
Η έννοια της αφοσίωσης των πελατών είναι πολύ σηαντική για το άρκετινγκ, αφού συνδέεται 
άεσα ε όλες τις σηαντικές παραέτρους επιτυχίας ίας επιχείρησης.  
 
Σκοπός της έρευνας 
 
Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να εξετάσει τη σχέση εταξύ της ταύτισης και της αφοσίωσης 
των φιλάθλων ε την οάδα τους τόσο ως στάση, όσο και ως συπεριφορά. 
 
Μεθοδολογία 
είγα: Το δείγα της έρευνας αποτέλεσαν 252 φοιτητές(τριες) ενός περιφερειακού τήατος 
Eλληνικού πανεπιστηίου. Από αυτούς οι 186 (73.8%) ήταν άνδρες και οι 66 (26.2%) γυναίκες. Η 
ηλικία τους κυάνθηκε από 18 ως 24 έτη και ο έσος όρος της ήταν 21.2 (ΤΑ = 1.5).  
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Όργανα έτρησης: Για τη διερεύνηση της έννοιας της ταύτισης χρησιοποιήθηκε η Ελληνική έκδοση 
της «Κλίακας Ταύτισης των Φιλάθλων» (Sport Spectator Identification Scale  SSIS: Theodorakis, 
Vlachopoulos, Wann, Afthinos & Nassis, in press) των Wann & Branscombe (1993). Η κλίακα 
αποτελείται από 7 ερωτήατα στα οποία οι συετέχοντες καλούνται να απαντήσουν σε ία 8βάθια 
κλίακα τύπου Likert από το 1 = καθόλου / ποτέ, έως το 8 = πολύ / πάντα). Τιές κοντά στο 1 
δείχνουν χαηλά επίπεδα ταύτισης, ενώ αντίθετα τιές κοντά στο 8 δείχνουν υψηλά επίπεδα ταύτισης 
των φιλάθλων ε την οάδα. 
 
Για τη διερεύνηση της αφοσίωσης ως στάση χρησιοποιήθηκαν οι υποκλίακες «Θετική Προφορική 
Επικοινωνία» και «Πρόθεση Αγοράς» από το ερωτηατολόγιο «Προθέσεις Συπεριφοράς Πελατών» 
των Zeithaml, Berry & Parasuraman (1996). Οι 2 υποκλίακες αποτελούνταν από 3 ερωτήατα η 
κάθε ία. Οι απαντήσεις και για τις 2 υποκλίακες δόθηκαν σε ία 7βάθια κλίακα τύπου Likert 
από το 1 = διαφωνώ απόλυτα, έως το 7 = συφωνώ απόλυτα. Οι συγκεκριένες υποκλίακες έχουν 
χρησιοποιηθεί από ερευνητές σε αντίστοιχες ελέτες σε διαφορετικούς επιχειρηατικούς χώρους, 
αλλά και στον αθλητισό και στην αναψυχή (Alexandris, Dimitriadis & Markata, 2002; Bloemer, de 
Ruyter & Wetzels, 1999; Παπαδόπουλος, Θεοδωράκης & Αλεξανδρής, 2004). 
 
Επίσης, χρησιοποιήθηκαν 3 δείκτες συπεριφοράς των φιλάθλων που αναφέρονταν στη 
παρακολούθηση αγώνων από την τηλεόραση, την ακρόαση αγώνων και αθλητικών προγραάτων 
στο ραδιόφωνο και τη συζήτηση σχετικών θεάτων ε φίλους. Οι απαντήσεις δόθηκαν σε ία 8
βάθια κλίακα από το 1 = ποτέ, έως το 8 = κάθε έρα. Οι 3 δείκτες αθροίστηκαν σε ία κοινή 
εταβλητή ε την ονοασία «Συπεριφορές Φιλάθλων».      
 
ιαδικασία: Τα ερωτηατολόγια συπληρώθηκαν ανώνυα και εθελοντικά από τους συετέχοντες 
σε αίθουσες διδασκαλίες του Τήατος, αφού είχε προηγηθεί άδεια από τους διδάσκοντες.   
 
Αποτελέσατα 
 
Η αξιοπιστία για όλες τις κλίακες  ετρήθηκε ε τον συντελεστή a του Cronbach. Οι συντελεστές 
ήταν 0.91 για την «Ταύτιση Φιλάθλων ε την Οάδα», 0.90 για τη «Θετική Προφορική Επικοινωνία», 
0.75 για την «Πρόθεση Αγοράς» και 0.74 για τη «Συπεριφορά Φιλάθλων». Τα παραπάνω σκορ είναι 
αποδεκτά. Αποτελέσατα περιγραφικής στατιστικής παρουσιάζονται στον πίνακα 1. 
 
Για τη διερεύνηση των σχέσεων εταξύ ταύτισης, στάσεων και συπεριφοράς των φιλάθλων 
χρησιοποιήθηκαν 3 αναλύσεις παλινδρόησης, όπου η «Ταύτιση ε την Οάδα» ήταν η ανεξάρτητη 
εταβλητή, ενώ ία από τις «Θετική Προφορική Επικοινωνία», «Πρόθεση Αγοράς» και 
«Συπεριφορά Φιλάθλων» η εξαρτηένη σε κάθε ανάλυση. 
 
Πίνακας 1: Μέσοι όροι, τυπικές αποκλίσεις και συντελεστές συσχέτισης εταξύ της «Ταύτισης» και  
                   των «Θετική Προφορική Επικοινωνία», «Πρόθεση Αγοράς» και «Συπεριφορά Φιλάθλων» 
 
 Μ.Ο. Τ.Α. R 
Ταύτιση 5.4 1.5    
Θετική προφ. επικοινωνία 5.2 1.5 .78*   
Πρόθεση αγοράς 4.0 0.9 .68* .62*  
Συπεριφορά φιλάθλων 5.8 1.5 .73* .64* .48* 
p < .01 
   
Τα αποτελέσατα των αναλύσεων έδειξαν ότι η «Ταύτιση» προέβλεψε και στις 3 περιπτώσεις τις 
στάσεις και τις συπεριφορές των φιλάθλων που αφορούν στην οάδα τους. Τα αποτελέσατα των 
αναλύσεων παρουσιάζονται στον πίνακα 2. 
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Πίνακας 2: Αποτελέσατα αναλύσεων παλινδρόησης για την πρόβλεψη των στάσεων και των  
                  συπεριφορών των φιλάθλων από τα επίπεδα ταύτισής τους ε την οάδα τους 
 
 Ταύτιση Φιλάθλων 
 Εξαρτ. εταβλητές Β β t F R² 
1 Θετική προφορική 
επικοινωνία 
.77 .78 20.3 412.6* .62 
2 Πρόθεση αγοράς .42 .68 14.8 219.3* .46 
3 Συπεριφορά φιλάθλων .71 .73 17.2 297.5* .54 
 *p < .001. 
 
Συζήτηση 
 
Αν και οι Έλληνες φίλαθλοι  πελάτες είναι ο λόγος ύπαρξης των επαγγελατικών αθλητικών οάδων, 
ελάχιστες έρευνες έχουν εξετάσει θέατα που αφορούν στη σχέση τους ε τις οάδες, τις στάσεις και 
τις συπεριφορές τους απέναντι σε αυτές. Ο σκοπός της παρούσας ελέτης ήταν να εξετάσει τη σχέση 
εταξύ της ταύτισης των φιλάθλων ε την οάδα τους και την αφοσίωσή τους σε αυτή, ετρώντας και 
τις 2 διαστάσεις αφοσίωσης: την αφοσίωση ως στάση και ως συπεριφορά. Τα αποτελέσατα της 
περιγραφικής στατιστική έδειξαν υψηλά επίπεδα ταύτισης των φιλάθλων του συγκεκριένου 
δείγατος ε την οάδα τους και έτρια επίπεδα πρόθεσης να παρακολουθήσουν αγώνες στο έλλον. 
Σε υψηλότερα επίπεδα κυάνθηκαν τόσο η πρόθεσή τους να κάνουν θετικά σχόλια, όσο και οι δείκτες 
συπεριφοράς των φιλάθλων που εξετάστηκαν.  
 
Επίσης, από τα αποτελέσατα προκύπτει ότι η ταύτιση προέβλεψε σε όλες τις περιπτώσεις ένα 
στατιστικά σηαντικό υψηλό ποσοστό της πρόθεσης των φιλάθλων να κάνουν θετικά σχόλια για την 
οάδα και τις υπηρεσίες της σε τρίτους, να παρακολουθήσουν περισσότερους αγώνες στο έλλον, 
αλλά και δείκτες της συπεριφορά τους, όπως η παρακολούθηση αγώνων της οάδας τους από την 
τηλεόραση και το ραδιόφωνο. Αυτό σηαίνει ότι τα διοικητικά στελέχη των οάδων αφού γνωρίζουν 
τα επίπεδα ταύτισης των φιλάθλων θα πρέπει να στοχεύσουν ε συγκεκριένες στρατηγικές στην 
ενίσχυση του ψυχολογικού δεσίατος των φιλάθλων ε την οάδα τους. Σύφωνα ε τους Mahony et 
al. (2000), οι στρατηγικές που θα επιλεγούν θα πρέπει να είναι διαφορετικές και προσαροσένες στο 
επίπεδο ταύτισης των φιλάθλων ε την οάδα.          
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Η ΤΑΥΤΙΣΗ ΜΕ ΕΝΑ ΜΗ ΚΕΡ8ΟΣΚΟΠΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΑΜΕΑ  
ΚΑΙ Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤOΝ ΤΟΥ ΧΟΡΗΓΟΥ ΤΟΥ 
 
Κούγκας, Χ., Παπαδόπουλος, 8., 8ηητριάδης, Ε. & Σχοινάκης, Σ. 
Τ.Ε.Ι. Καβάλας 
 
Εισαγωγή 
 
Ο αθλητισός των Ατόων ε Ειδικές Ανάγκες (ΑΕΑ) έχει αναπτυχθεί στη χώρα ας όλις τα 
τελευταία χρόνια. Λόγω της ιδιαιτερότητας των αθλητών τα σχετικά αθλητικά σωατεία 
αντιετωπίζουν πολλά προβλήατα, το σηαντικότερο από τα οποία είναι το οικονοικό. Οι πηγές 
των εσόδων τους είναι περιορισένες και για την άντληση ζωτικών για την επιβίωσή τους πόρων είναι 
συνήθως υποχρεωένα να απευθύνονται σε χορηγούς. 
 
Τις τελευταίες δεκαετίες πολλές εταιρείες χρησιοποιούν το Cause Related Marketing (CRM), ία 
διαδικασία εφαρογής διαδικασιών του άρκετινγκ που χαρακτηρίζονται από την πρόθεση της 
εταιρείας να συβάλει οικονοικά για ένα συγκεκριένο φιλανθρωπικό σκοπό (Varadarajan & 
Menon, 1998). Οι Webb & Mohr (1998), υποστηρίζουν ότι περίπου το 46% των καταναλωτών 
δείχνουν πρόθυοι να αλλάξουν τις αγοραστικές τους συνήθειες για να υποστηρίξουν ία εταιρεία 
που κάνει δωρεές, ενώ το 30% απάντησαν πως πολλές φορές έχουν αλλάξει τις συνήθειές τους 
προκειένου να υποστηρίξουν ία εταιρεία που υποστηρίζει έναν ΜΚΟ. Ο βασικότερος τρόπος ε 
τον οποίο λειτουργούν οι χορηγίες, είναι η εταφορά της εικόνας από το χορηγούενο φορέα, ή 
γεγονός στο προϊόν / υπηρεσία της εταιρείας (Gwinner, 1997).  
 
Σύφωνα ε τη θεωρία της κοινωνικής ταυτότητας οι άνθρωποι τείνουν να κατηγοριοποιούν τους 
εαυτούς τους και τους άλλους σε διάφορες κοινωνικές κατηγορίες, όπως αθλητικές οάδες, πολιτικά 
κόατα, κλπ. (Tajfel & Turner, 1985). Η κοινωνική ταύτιση είναι η αντίληψη του ατόου ότι 
ανήκει σε ία συγκεκριένη οάδα ανθρώπων (Ashforth & Mael, 1989). Τα άτοα που βρίσκονται 
στην ίδια κοινωνική οάδα αναπτύσσουν πιο εύκολα δεσούς εταξύ τους και εροληπτούν υπέρ 
των ελών της οάδας τους όταν προβαίνουν σε συγκρίσεις (Tajfel & Turner, 1985). Οι Ashforth & 
Mael (1989), τονίζουν πως η ταύτιση ε έναν οργανισό είναι ία ορφή κοινωνικής ταύτισης και, 
ως εκ τούτου, έχει εγάλες οοιότητες ε αυτή. Τα άτοα πρώτα κρίνουν έναν οργανισό σύφωνα 
ε τους στόχους του και τα χαρακτηριστικά του και στη συνέχεια ταυτίζονται ε αυτόν, 
συετέχοντας στην επιτυχία και το κύρος του.  
 
Στην παρούσα εργασία χρησιοποιείται ο όρος «οργανωσιακή ταύτιση» για να προσδιορισθεί η 
ταύτιση των θεατών ε αθλητική οάδα ΑΕΑ, τους αγώνες της οποίας παρακολουθούν. Οι 
Bhattacharya et al. (1995), υποστηρίζουν ότι η οργανωσιακή ταύτιση σχετίζεται θετικά ε το κύρος 
του οργανισού, ενώ οι Mael & Ashforth (1992), υποστηρίζουν ότι σχετίζεται επίσης θετικά ε το 
χρόνο σύνδεσης ε αυτόν. Αντίθετα,  η συχνή συετοχή σε διάφορα συναφή γεγονότα πορεί να 
εξασθενίσει το βαθό της ταύτισης (Bhattacharya et al., 1995). Ο Dutton et al. (1994), υπογραίζει 
ότι τα άτοα ταυτίζονται ε τους οργανισούς όταν έχουν τους ίδιους στόχους ε αυτούς. Οι 
Cornwell & Coote (2003), επισηαίνουν ότι όταν το πρωταρχικό κίνητρο του ατόου που 
συετέχει σε ένα γεγονός ταιριάζει ε το στόχο που έχει ο οργανωτής του γεγονότος ΜΚΟ, τότε θα 
πρέπει να αναένεται ότι το άτοο θα ταυτιστεί περισσότερο ε τον οργανισό. Οι Mael & Ashforth 
(1995), επισηαίνουν ότι τα «βιοδεδοένα», δηλαδή οι επειρίες ζωής, επηρεάζουν την ταύτιση ε 
έναν οργανισό, καθώς επίσης και ο χρόνος σύνδεσης ε αυτόν. 
 
Σκοπός της έρευνας 
 
Ο σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η διερεύνηση των αιτιών που οδηγούν στην ταύτιση ε έναν 
η κερδοσκοπικό αθλητικό οργανισό ΑΕΑ, καθώς και της σχέσης που υπάρχει ανάεσα στην 
ταύτιση και στην πρόθεση αγοράς προϊόντων των χορηγών του οργανισού αυτού.   
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Μεθοδολογία 
 
είγα: Στην έρευνα συετείχαν θεατές 2 αγώνων καλαθοσφαίρισης ε τροχοκαρέκλα, στους 
οποίους οιράστηκαν 114 ερωτηατολόγια και επεστράφησαν συπληρωένα τα 102 (90%). Από 
τους συετέχοντες οι 61 (59,8%) ήταν άνδρες, ενώ οι 41 (40,2%) ήταν γυναίκες. Η έση ηλικία 
τους ήταν περίπου 37 έτη.  
 
Όργανο έτρησης: ηιουργήθηκε ένα ερωτηατολόγιο που περιλάβανε 30 ερωτήσεις 
κατανεηένες σε 6 ενότητες. Το ερωτηατολόγιο βασίστηκε σε προηγούενα των Beatty & Kahle 
(1988), Jacoby & Chestnut (1978), Dick & Basu (1994), Bhattacharya et al. (1995) και Mael & 
Ashforth (1992). Στις 5 από τις 6 ενότητες χρησιοποιήθηκε 5 βάθια κλίακα Likert.  
 
Έλεγχος αξιοπιστίας και εγκυρότητας: Η εφαρογή διερευνητικής παραγοντικής ανάλυσης απέδωσε 3 
παράγοντες, οι οποίοι ερηνεύουν το 69,38% της συνολικής διακύανσης (Total Variance Explained 
= 69,83 %), ενώ ο δείκτης KΜΟ της δειγατικής καταλληλότητας έδωσε τιή 0,834>0,7. Ειδικότερα, 
οι 3 παράγοντες που προέκυψαν και οι αντίστοιχες τιές του δείκτη αξιοπιστίας a είναι οι εξής: 1) 
Πρόθεση Αγοράς Προϊόντων του Χορηγού (4 εταβλητές, a = 0,862, 2) Οργανωσιακή Ταύτιση (5 
εταβλητές, a = 0,869), 3) Αντιλαβανόενο Κύρος του Οργανισού (3 εταβλητές, a = 0,712). 
 
Αποτελέσατα 
 
ιεξήχθη πολλαπλή γραική παλινδρόηση, ε εξαρτηένη εταβλητή την οργανωσιακή ταύτιση 
και ανεξάρτητες εταβλητές: 1) το κύρος του οργανισού, 2) τα έτη παρακολούθησης του 
εξεταζόενου γεγονότος, 3) τη συχνότητα παρακολούθησης παρεφερών γεγονότων, 4) την 
υποστήριξη ΑΕΑ ως πρωταρχικό κίνητρο και 5) την αρέσκεια παρακολούθησης αθλητικών 
συναντήσεων ως πρωταρχικό κίνητρο. Από την τιή της κατανοής F (15,533) προκύπτει η 
στατιστική σηαντικότητα της εξίσωσης παλινδρόησης (Sig. F=0,000< 0,05). Ο συντελεστής 
πολλαπλού προσδιορισού (R
2
), ε τιή 0,447 δηλώνει ότι οι ανεξάρτητες εταβλητές εξηγούν το 
44,7% των εταβολών της εξαρτηένης εταβλητής.  
 
Πίνακας 1: Συντελεστές Μερικής Παλινδρόησης 
Coefficients a
2,877 ,005
,005 ,059 ,953 1,135
,321 3,489 ,001 1,466
,206 2,231 ,028 1,485
,217 2,572 ,012 1,233
,192 2,376 ,019 1,138
(Σταθερά)
Κύρος οργανισού
Έτη παρακολούθησης
Συχνότητα παρακολούθησης
παρεφερών γεγονότων
Πρωταρχικό κίνητρο: υποστήριξη Α.Ε.Α
Πρωταρχικό κίνητρο: αρέσκεια
παρακολούθησης αγώνων
Beta
Standardized
Coefficients
t Sig. VIF
Collinearity
Statistics
Dependent Variable: Organosiaki taftisia. 
 
Επίσης, πραγατοποιήθηκε έλεγχος ισότητας έσης τιής (t test) της εταβλητής «οργανωσιακή 
ταύτιση» ε παράγοντα τη εταβλητή «ύπαρξη σχέσης εταξύ θεατών και αγωνιζόενων», η οποία 
υπολογίστηκε ε Ναι = 1 και  Όχι = 2.  
 
Τα αποτελέσατα του ελέγχου έδειξαν ότι αυτοί που έχουν κάποια σχέση ε τους αθλούενους 
ταυτίζονται εντονότερα ε την οάδα ΑΕΑ (έση τιή 4,037), έναντι  αυτών που δεν έχουν σχέση 
(έση τιή 3,35). Η τιή t (5,992) είναι στατιστικά σηαντική, καθώς Sig.t=0,000<0,05. 
 
Τέλος, πραγατοποιήθηκε απλή γραική παλινδρόηση ε εξαρτηένη εταβλητή την «πρόθεση 
αγοράς προϊόντων του χορηγού» και ανεξάρτητη την «οργανωσιακή ταύτιση». Από την τιή της 
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κατανοής F (82,678) προκύπτει η στατιστική σηαντικότητα της εξίσωσης παλινδρόησης (Sig. 
F=0,000< 0,05). Ο συντελεστής πολλαπλού προσδιορισού (R
2
), ε τιή 0,0,453 δηλώνει ότι η 
ανεξάρτητη εταβλητή εξηγεί το 45,3% των εταβολών της εξαρτηένης εταβλητής.  
 
Συπεράσατα 
 
Από τα αποτελέσατα της έρευνας διαπιστώθηκε ία πολύ στενή σχέση ανάεσα στην οργανωσιακή 
ταύτιση και την πρόθεση αγοράς (Cornwell & Coote, 2003). ιαπιστώθηκε, επίσης, ότι ο αυξηένος 
χρόνος παρακολούθησης ίας οάδας ΑΕΑ συντελεί θετικά στην ταύτιση αζί της (Bhattacharya 
et. al, 1995). Αντίθετα, όως, ε αυτό που υποστηρίζουν οι ίδιοι, η τακτική συετοχή σε 
παρεφερή γεγονότα όχι όνο δεν επηρεάζει αρνητικά την οργανωσιακή ταύτιση (Mael & Ashforth, 
1992), αλλά φαίνεται να σχετίζεται θετικά αζί της. Όταν το πρωταρχικό κίνητρο των θεατών ενός 
αγώνα είναι η υποστήριξη των ΑΕΑ γενικά, τότε η ταύτιση ε την οάδα ΑΕΑ αυξάνεται. 
Αντίθετα, όταν πρωταρχικό κίνητρο των θεατών είναι η ευχαρίστηση από την παρακολούθηση 
αθλητικών συναντήσεων, τότε η ταύτιση ε την οάδα ΑΕΑ είναι αρνητική (Cornwell & Coote, 
2003). Όπως φαίνεται πολύ λογικό, τα άτοα που συνδέονται ε τους αθλούενους ΑΕΑ 
παρουσιάζουν υψηλότερη ταύτιση ε την οάδα που αυτοί αγωνίζονται. Παρότι πολλοί επιστήονες 
υποστηρίζουν ότι το κύρος του οργανισού συνδέεται θετικά ε την πρόθεση αγοράς προϊόντων των 
χορηγών (Bhattacharya et. al, 1995; Cornwell & Coote, 2003), στην παρούσα ερευνητική εργασία 
αυτό δεν τεκηριώνεται. Γίνεται σαφές ότι οι οάδες ΑΕΑ, ε την ολιγόχρονη παρουσία τους στο 
αθλητικό προσκήνιο, δεν κατάφεραν ακόη να αποκτήσουν ένα ικανοποιητικό κύρος που θα 
οδηγούσε τους θεατές των αγώνων τους σε ια ισχυρή ταύτιση αζί τους. Από τη συνολική 
εκτίηση των αποτελεσάτων προκύπτει ότι οι χορηγοί έχουν πολλά να κερδίσουν από τη σύνδεσή 
τους ε τις αθλητικές οάδες των ΑΕΑ. gστόσο, οι τελευταίες θα πρέπει να δηοσιοποιούν 
περισσότερο τους αγώνες τους (π.χ. έσω της τηλεόρασης), ώστε να αυξηθεί τόσο το κύρος τους, 
όσο και ο αριθός των αποδεκτών της σύνδεσης χορηγούενου – χορηγού.  
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ΟΡΓΑΝOΤΙΚΗ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ  
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ8ΙΑΣ ΑΝΤΙΠΤΕΡΙΣΗΣ 
 
Κούτρου, Ν., 1 Θεοδωράκης, Ν. 1 & Παπαδηητρίου, 8.² 
1 Τήα Επιστήης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισού, ΑΠΘ, Σέρρες  
² Πανεπιστήιο Πατρών 
 
Εισαγωγή 
 
Ο βαθός στον οποίο ένας αθλητικός οργανισός, ή ία αθλητική επιχείρηση επιτυγχάνει τους 
στόχους που έχει θέσει χαρακτηρίζεται ε τον όρο «Οργανωτική Αποτελεσατικότητα». Ο Cameron 
(1986), παρατηρεί πως η οργανωτική αποτελεσατικότητα είναι ένα θεελιώδες ζήτηα στη ελέτη 
ενός οργανισού και προσελκύει σηαντικό ερευνητικό ενδιαφέρον στην οργανωτική θεωρία. 
gστόσο, είναι ένας όρος περίπλοκος, αφισβητούενος και δύσκολα αντιληπτός (Chelladurai,1987). 
Για το λόγο αυτό, έχουν αναπτυχθεί διαφορετικές προσεγγίσεις και οντέλα για τη έτρηση και τον 
προσδιορισό της έννοιας. Τα σηαντικότερα από αυτά είναι τα οντέλα των οργανωτικών στόχων 
(Price, 1968), των οργανωτικών πόρων (Yuchtman & Sheasore, 1967), και των εσωτερικών 
διαδικασιών (Steers, 1977). gστόσο, παρόλο που τα οντέλα αυτά χρησιοποιήθηκαν εκτενώς από 
τους ερευνητές για να αναπτύξουν ένα σύνολο κριτηρίων που ετρούν την αποτελεσατικότητα σε 
διαφορετικές οργανωτικές τοποθετήσεις παρουσιάζουν ένα εγάλο αριθό εννοιολογικών και 
πρακτικών δυσκολιών (Cameron, 1986b; Hannan & Freeman, 1977).  
 
Το οντέλο που φαίνεται να απολαβάνει την ευρύτερη αποδοχή από τους ερευνητές είναι αυτό που 
βασίζεται στη θεωρητική προσέγγιση των πολλαπλών εταιρικών συφερόντων (Conolly, Conlon & 
Deutsch, 1980;  Keeley, 1978; Pfeffer & Salancik, 1978; Cameron, 1986), το οποίο προσεγγίζει τη 
λειτουργία των οργανισών ως πολιτικά συστήατα. Το πολιτικό σύστηα αποτελείται από 
διαφορετικές οργανωτικές οάδες που συβάλλουν στη λειτουργία ενός οργανισού (οοσπονδίας, 
στην παρούσα έρευνα) και παρέχουν εξειδικευένες υπηρεσίες (έλη διοικητικού συβουλίου, 
έισθο διοικητικό προσωπικό, τεχνικό προσωπικό, διεθνείς διαιτητές και αθλητές εθνικών οάδων), 
αλλά διεκδικούν για ίδιον όφελος την ικανοποίηση συγκεκριένων προσδοκιών, ή συφερόντων. 
Εποένως, οι αντιλήψεις τους σχετικά ε την αποτελεσατικότητα των οργανισών είναι λογικό να 
διαφέρουν στο βαθό που διαφέρουν και οι προσδοκίες τους από αυτόν. H υπεροχή της 
συγκεκριένης προσέγγισης βασίζεται στην αναγνώριση της κοινωνικοπολιτικής διάστασης της 
αποτελεσατικότητας, όπως και στην ικανότητά της να συνδυάζει κριτήρια που ανήκουν σε 
περισσότερα από ένα οντέλα αξιολόγησής της (Herman & Renz, 1997; Tsui, 1990). 
 
Σκοποί της έρευνας 
 
Σκοποί της παρούσας έρευνας ήταν: α) να προσδιορίσει το επίπεδο οργανωτικής αποτελεσατικότη
τας της Ελληνικής  Οοσπονδίας Αντιπτέρισης και β) να διερευνήσει τις αντιλήψεις των 
διαφορετικών οάδων συφερόντων που σχετίζονται ε τη λειτουργία της, όσον αφορά στην 
αποτελεσατικότητά της. 
        
Μεθοδολογία 
 
είγα: Στην έρευνα συετείχαν 160 άτοα, από τους οποίους οι 86 (53,8%) ήταν άνδρες και οι 73 
(45,6%) γυναίκες, προερχόενοι από 5 οάδες συφερόντων που συνδέονται ε τη λειτουργία της 
Οοσπονδίας. Οι οάδες αυτές ήταν έλη διοικητικού συβουλίου (14,4%), έισθο διοικητικό 
προσωπικό (13,8%), αθλητές/τριες της Εθνικής οάδας (26,9%), διαιτητές / κριτές (17,5%) και έλη 
της τεχνικής οάδας (επιστηονικοί συνεργάτες, προπονητές, γυναστές, βοηθοί) (26,3%). Η ηλικία 
του δείγατος κυαινόταν από 18 έως 60 έτη. Τα άτοα αυτά προερχόταν από σωατεία  έλη της 
Οοσπονδίας, από τις 6 γεωγραφικές περιφέρειες στις οποίες χωρίζεται.  
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Όργανα έτρησης: Για τη έτρηση της αποτελεσατικότητας χρησιοποιήθηκε η κλίακα 
Οργανωτικής Αποτελεσατικότητας Ελληνικών Οοσπονδιών  Ο.Α.Ε.Ο. (Papadimitriou,1995), η 
οποία βασίζεται στο οντέλο των πολλαπλών οργανωτικών οάδων συφερόντων και συνίσταται από 
5 παράγοντες: α) το διοικητικό συβούλιο της Οοσπονδίας και εξωτερικές σχέσεις της Οοσπονδίας 
(13 ερωτήατα), β) εσωτερικές διαδικασίες της Οοσπονδίας (8 ερωτήατα), γ) ικανοποίηση των 
αθλητών (8 ερωτήατα), δ) προγραατισός της Οοσπονδίας (7 ερωτήατα) και ε) τεχνική / 
επιστηονική κάλυψη (5 ερωτήατα). Το ερωτηατολόγιο αποτελούνταν συνολικά από 33 δείκτες 
αποτελεσατικότητας. Οι συετέχοντες στην έρευνα εξέφρασαν τις απόψεις τους σε ία 7βάθια 
κλίακα τύπου Likert, όπου 1 = διαφωνώ απόλυτα και 7 = συφωνώ απόλυτα.  
 
ιαδικασία: Η συλλογή των δεδοένων πραγατοποιήθηκε κατά τη διάρκεια διεξαγωγής των 
Πανελλήνιων ατοικών και οαδικών πρωταθληάτων, ανδρών  γυναικών της περιόδου 2005  2006. 
Τα ερωτηατολόγια οιράζονταν πριν την έναρξη των αγώνων, ή στα διαλείατα Η συλλογή των 
δεδοένων πραγατοποιήθηκε από την 1
η
 ερευνήτρια. Οι συετέχοντες συπλήρωναν το 
ερωτηατολόγιο αφού πρώτα ενηερώνονταν για το σκοπό της έρευνας,. Η συετοχή τους ήταν 
εθελοντική και ανώνυη.  
 
Αποτελέσατα 
 
Για την εξέταση της αξιοπιστίας των 5 παραγόντων της κλίακας χρησιοποιήθηκε ο συντελεστής a 
του Cronbach. Οι συντελεστές αξιοπιστίας ήταν αποδεκτοί και για τους 5 παράγοντες του 
ερωτηατολογίου (πίνακας 1). Για να διερευνηθούν οι διαφορές στις αντιλήψεις αποτελεσατικότη
τας σε κάθε παράγοντα, εταξύ των διαφορετικών οργανωτικών οάδων συφερόντων 
χρησιοποιήθηκε η ανάλυση διακύανσης ε έναν παράγοντα. εν βρέθηκαν διαφορές στις 
αντιλήψεις εταξύ των 5 οργανωτικών οάδων της οοσπονδίας, ε εξαίρεση τον παράγοντα 
«εσωτερικές διαδικασίες», όπου το έισθο διοικητικό προσωπικό εξέφρασε στατιστικά σηαντικά 
περισσότερο θετικές (4.88) απόψεις σε σχέση ε τους αθλητές/τριες της εθνικής οάδας (3.59). (F4,151) 
= 4,25, p<.05). 
 
Πίνακας 1: Μέσοι όροι, τυπικές αποκλίσεις και εσωτερική συνοχή των 5 παραγόντων της οργανωτικής 
                   αποτελεσατικότητας 
 
 Παράγοντες a ΜΟ ΤΑ 
1 Ικανότητες .Σ. & εξωτερικές  σχέσεις      .96 3.9 1.5 
2 Ικανοποίηση αθλητών/τριων         .89 4.0 1.5 
3 Εσωτερικές διαδικασίες .88 4.0 1.4 
4 Οργανωτικός προγραατισός       .88 3.9 1.6 
5 Τεχνική και επιστηονική κάλυψη .81 3.6 1.5 
 
Πίνακας 2: Μέσοι όροι, τυπικές αποκλίσεις και αποτελέσατα ανάλυσης διακύανσης για τις  
                    «οάδες συφερόντων» 
*p<.001 
 
Παράγοντες Οάδες Συφερόντων 
 Μέλη 
.Σ. 
Προσωπικό Αθλητές/τριες ιαιτητές Τεχνική 
Oάδα 
F 
 ΜΟ ΤΑ ΜΟ ΤΑ ΜΟ ΤΑ ΜΟ ΤΑ ΜΟ ΤΑ  
.Σ – Εξωτ. σχέσεις. 4.4 1.8 4.2 1.5 3.6 1.3 4.1 1.1 3.6 1.5 2.09 
Ικανοποίηση αθλητ. 4.4 1.8 4.5 1.5 3.6 1.4 4.4 1.0 3.6 1.6 2.71 
Εσωτ. διαδικασίες 4.4 1.5 4.8 1.0 3.5 1.4 4.3 1.1 3.8 1.3 4.25* 
Οργανωτικός 
Προγρα. 
4.1 1.9 4.2 1.9 3.7 0.9 3.9 1.7 3.9 1.7 .04 
Τεχν. & 
επιστ.κάλυψη 
4.0 1.5 4.0 1.4 3.3 1.4 4.2 1.5 3.3 1.7 2.69 
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Συζήτηση 
 
Συνολικά, οι αντιλήψεις των 5 διαφορετικών οργανωτικών οάδων συφερόντων συφωνούσαν ότι η 
οργανωτική αποτελεσατικότητα της Οοσπονδίας κυαινόταν σε έτρια επίπεδα. Το γεγονός αυτό 
πρέπει να προβληατίσει τα διοικητικά στελέχη της Οοσπονδίας, ιδιαίτερα αφού οι αθλητές/τριες, 
που είναι η οάδα πρωταρχικού ενδιαφέροντος για κάθε Οοσπονδίας, έχουν αυτή την αντίληψη. Το 
γεγονός ότι οι αθλητές/τριες της Εθνικής οάδας είχαν άλλον αρνητικές αντιλήψεις για τον 
παράγοντα «Εσωτερικές ιαδικασίες», ίσως να οφείλεται στη ειωένη ανάιξή τους στα διοικητικά 
ζητήατα της Οοσπονδίας. Πρέπει να σηειωθεί ότι οι αθλητές/τριες παρουσίασαν τα χαηλότερα 
σκορ σε όλους τους παράγοντες οργανωτικής αποτελεσατικής της Οοσπονδίας.   
 
Καταλήγοντας, η παραπάνω προσέγγιση για την εξέταση της οργανωτικής αποτελεσατικότητας θα 
πορούσε να χρησιοποιηθεί από τα διοικητικά στελέχη των αθλητικών Οοσπονδιών, αφού οι 
οάδες συφερόντων έχουν διαφορετικές αντιλήψεις για το έργο που παράγουν οι Οοσπονδίες και 
παρέχουν σηαντικές πληροφορίες για τον τρόπο λειτουργίας, τις διαδικασίες και την 
αποτελεσατικότητα του αθλητικού οργανισού.  
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ΕΚΠΑΙ8ΕΥΣΗ ΣΤΕΛΕΧOΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 8ΗΜΟΣΙΑΣ 8ΙΟΙΚΗΣΗΣ 
 
Κριεάδης, Θ., Λειβάδη, Σ. & Βρόντου, Ο. 
Τήα Οργάνωσης και 8ιαχείρισης Αθλητισού, Πανεπιστήιο Πελοποννήσου  
 
Εισαγωγή 
 
Σύφωνα ε τους Peters & Waterman (1982), ο οργανισός που αποσκοπεί σε βελτίωση των 
λειτουργιών του πρέπει να εστιάσει σε 7 παράγοντες, οι οποίοι αποτελούν και τα συστατικά στοιχεία 
του: στρατηγική (strategy), οργανωτική δοή (structure), συστήατα (systems), ικανότητες (skills), 
προσωπικό (staff), στυλ διοίκησης (style) και απώτεροι στόχοι, ή κοινές αξίες (superordinate values). 
Κατά τους Peters & Waterman (1982), η διοίκηση του οργανισού οφείλει να επιτύχει αρονική 
συνύπαρξη όλων των ανωτέρω στοιχείων, δεδοένου ότι αποτελούν τους κρίκους ίας αλυσίδας και 
κρίνονται ως εξίσου σηαντικά. Το ίδιο ισχύει και για τους Ελληνικούς δηόσιους οργανισούς, τα 
κύρια χαρακτηριστικά του οποίου είναι υπέρετρος συγκεντρωτισός, ανελαστικότητα, χρονοβόρες 
διαδικασίες κατά την περάτωση των διοικητικών λειτουργιών, ανεπαρκής εξυπηρέτηση των πολιτών, 
ανάπτυξη πελατειακών σχέσεων εταξύ των πολιτών και του εκάστοτε κυβερνώντος κόατος και 
συχνή επικράτηση άτυπων πρακτικών έναντι τυπικών κανόνων (Σπανού, 2001). 
 
Σκοπός της έρευνας 
 
Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η εξακρίβωση του βαθού εφαρογής σύγχρονων αρχών, 
πρακτικών και εργαλείων άνατζεντ στην Ελληνική δηόσια διοίκηση, καθώς επίσης και ο 
εντοπισός των εκπαιδευτικών της αναγκών. 
 
Μεθοδολογία 
  
Η έρευνα πραγατοποιήθηκε ε τη έθοδο του ερωτηατολογίου, το οποίο βασίστηκε στο οντέλο 7s 
McKinsey και στις εργασίες των Peters & Waterman (1982). Τα ερωτηατολόγια στάλθηκαν σε 212 
διοικητικά στελέχη δηόσιας διοίκησης (Προϊστάενους Τηάτων, Προϊστάενους ιευθύνσεων και 
Γενικούς ιευθυντές) 8 Υπουργείων, συπεριλαβανοένου και του Υπουργείου Πολιτισού (Γενική 
Γραατεία Αθλητισού), από τα οποία απαντήθηκαν τα 156. Οι συετέχοντες ήταν εταξύ 3040 
ετών. Τα ερωτηατολόγια απαρτίζονταν από 50 ερωτήσεις, στις οποίες οι ερωτώενοι καλούνταν να 
απαντήσουν σε 5 βάθια κλίακα τύπου Likert, όπου 1 = δεν ισχύει και 5 = ισχύει απόλυτα. 
 
Αποτελέσατα 
 
Τα αποτελέσατα χωρίζονται σε 7 κατηγορίες και συνοψίζονται στον παρακάτω πίνακα. 
 
Παράγοντες M.O 
Οργανωτική δοή του δηόσιου οργανισού (Structure) 2,62 
Μακροπρόθεση στρατηγική (Strategy) 2,37 
Συστήατα διοίκησης (Systems) 2,35 
Στυλ διοίκησης (Style) 2,54 
Προσωπικό (επάρκεια ποσοτικά και ποιοτικά) (Staff) 2,06 
Ικανότητες του διοικητικού προσωπικού (Skills)  2,32 
Κοινές αξίες (Shared Values) 2,32 
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Συζήτηση και συπεράσατα  
 
Τα αποτελέσατα της έρευνας οδηγούν στο συπέρασα ότι η Ελληνική δηόσια διοίκηση διατηρεί, 
σε εγάλο βαθό, τις γραφειοκρατικές δυσλειτουργίες του παρελθόντος. gστόσο, διακρίνονται 
παράλληλες τάσεις αλλαγής του διοικητικού τοπίου και βελτίωσης του έως τώρα άκαπτου, 
συγκεντρωτικού συστήατος. Η παραπάνω διαπίστωση στηρίζεται στο γεγονός ότι η πλειονότητα των 
απαντήσεων κυαίνεται εταξύ των βαθών 2 και 3, δηλαδή εταξύ των δηλώσεων «ισχύει ερικώς» 
και «ισχύει». Οι έσοι όροι των απαντήσεων καταδεικνύουν ία η ικανοποιητική εικόνα του 
Ελληνικού δηοσίου τοέα, η οποία θα πορούσε, παρόλα αυτά, να τροποποιηθεί αν αξιοποιούνταν 
πλήρως οι καινοτόες τάσεις ορισένων προοδευτικών στελεχών της διοίκησης. 
 
Όσο αφορά στην εκπαίδευση των στελεχών της δηόσιας διοίκησης, η παρούσα έρευνα πορεί να 
περιγράψει τις θεατικές ενότητες εκπαίδευσης και επιόρφωσης των στελεχών, όπως απορρέουν από 
την εφαρογή των παραγόντων του οντέλου 7S McKinsey: 1) oαδική εργασία, επίλυση 
προβληάτων και συνεχής βελτίωση των διαδικασιών, 2) εξεύρεση των αναγκών των πολιτών και 
ικανοποίηση αυτών, 3) στρατηγικός σχεδιασός, 4) σχεδιασός και εφαρογή πολιτικής ποιότητας, 5) 
διαχείριση της γνώσης, ενίσχυση της καινοτοίας, του πειραατισού και της άθησης και 6) 
αξιολόγηση όλων των εκφάνσεων της δηόσιας διοίκησης. 
 
Βιβλιογραφία 
 
Σπανού, Κ. (2001). Ελληνική διοίκηση και ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Εκδόσεις Παπαζήση. 
Peters, T.J. & Waterman, R.H. Jr. (1982). In search of excellence: lessons from America’s best run 
companies. Warner Books, New York. 
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ΠΕ8ΙΑ ΕΚΠΑΙ8ΕΥΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧOΝ 
ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 
 
Βρόντου, Ο., Κριεάδης, Θ. & Λειβάδη, Σ.  
Τήα Οργάνωσης και 8ιαχείρισης Αθλητισού, Πανεπιστήιο Πελοποννήσου  
 
Εισαγωγή 
 
Ο αθλητισός και ο τουρισός, 2 από τα εγαλύτερα κοινωνικά φαινόενα, έχουν τελευταία 
διαορφώσει ία από τις πιο πολυσχιδείς ορφές αναψυχής στον κόσο, αυτής του αθλητικού 
τουρισού.  Ενώ η διαάχη εταξύ τους για το ποιο αποτελεί κυριαρχούσα ορφή αναψυχής δεν έχει 
αναδείξει νικητή, οι απαιτήσεις σε επίπεδο υπηρεσιών στον αθλητικό τουρισό ολοένα αυξάνονται 
(de Knop, 1998).  Η «ενεργητική συετοχή» στον αθλητικό τουρισό παρουσιάζεται ως ία από τις 
πιο απαιτητικές ορφές αναψυχής προσφέροντας εξειδικευένες υπηρεσίες σε ένα έντονα 
συετοχικό κοινό.  Ακόα, όως, και η «παθητική συετοχή» που προτείνει την παρακολούθηση 
αθλητικών διοργανώσεων απαιτεί περίπλοκες οργανωτικές διαδικασίες και αποτελεσατικές τεχνικές 
προβολής των διοργανώσεων.   
 
Με αυτό τον τρόπο, παρ’ όλο που οι υπηρεσίες που προσφέρονται ανήκουν στη δοή της τουριστικής 
βιοηχανίας η αθλητική συνισταένη αυτής της ορφής απαιτεί την επλοκή αθλητικών στελεχών σε 
όλα τα επίπεδα σχεδιασού και υλοποίησης αθλητικών τουριστικών προγραάτων.  Παρ’ όλη την 
επάρκεια των πόρων στη βιοηχανία του τουρισού, αλλά και τη εγάλη ανάπτυξη της αθλητικής 
επιστήης, οι θεσοθετηένες και εφαροσένες ακαδηαϊκές και αναπτυξιακές πρακτικές του 
αθλητικού τουρισού είναι ελλιπείς και συγκεχυένες (Sinclair, 2005).  
 
Σκοπός της έρευνας 
 
Ο σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η εξέταση της αθλητικής τουριστικής εκπαίδευσης ως σύνδεση 
των 2 παραδοσιακών γνωστικών πεδίων.  Η σύνδεση αυτή στοχεύει στην ανάπτυξη των διοικητικών 
και οργανωτικών ικανοτήτων των επαγγελατιών της διοίκησης διοργανώσεων και αθλητικών 
δραστηριοτήτων έσα στο περιβάλλον της φιλοξενίας και τουρισού (Littlejohn & Watson, 2004). 
 
Επίσης, η ελέτη στοχεύει στο να προσδιορίσει τις ικανότητες και γνώσεις που πρέπει να 
αναπτυχθούν από τα στελέχη του αθλητικού τουρισού προκειένου να αντιετωπιστούν οι νέες 
απαιτήσεις ίας ραγδαία εξελισσόενης ορφής αναψυχής ως αποτέλεσα των τεχνολογικών και 
διοικητικών προσαρογών. Η εξέλιξη αυτών των νέων ορφών αναψυχής έχει αναπόφευκτα 
επηρεάσει το είδος και τη δοή των σπουδών αναψυχής ε στόχο να καταρτίσει τους νέους 
επαγγελατίες, παρ’ όλο που η προοπτική της ειδικής αυτής εκπαίδευσης δεν έχει ακόα εξερευνηθεί 
στο εγαλύτερο έρος της.    
 
Η διαφορετικότητα των ορφών του αθλητικού τουρισού απαιτούν ία σειρά από ποικίλες 
ικανότητες και γνώσεις προκειένου να εταφερθούν στις προσφερόενες υπηρεσίες κάθε φορά.  Η 
πολυδιάστατη κατάρτιση που απαιτείται για πρώτη, ίσως, φορά συνδυάζει γνωστικά αντικείενα 
διαφορετικών επιστηών και επαγγελάτων, δηιουργώντας έτσι ένα νέο αυτόνοο εκπαιδευτικό 
σύνολο (Γλυνιά, Λύτρας & Μάρας, 2004). Η παρούσα εξέταση αυτού του νέου συνόλου ασχολείται 
ε κάθε ία ορφή αθλητικού τουρισού, όπως αυτή έχει οριστεί στα ακαδηαϊκά πλαίσια από τη 
διεθνή βιβλιογραφία (Weed & Bull, 1998).   
 
Μεθοδολογία 
 
Παρ’ όλη την εφανή έλλειψη πρωτογενούς έρευνας, εκτενής ανασκόπηση της διεθνούς 
βιβλιογραφίας παρείχε πολύτιη γνώση για τις υπάρχουσες θεωρητικές προσεγγίσεις σχετικά ε την 
εκπαίδευση στον αθλητικό τουρισό. Για την αύξηση της αξιοπιστίας των αποτελεσάτων της 
ελέτης χρησιοποιήθηκε η έθοδος της «θεωρητικής τριγωνοποίησης» (theoretical triangulation).   
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Αποτελέσατα 
 
Όπως διαφαίνεται στο αρχικό στάδιο της ανάλυσης, ένα βασικό αποτέλεσα είναι ότι η ανάπτυξη 
αυτής της ορφής αναψυχής στηρίζεται στις αρχές της τουριστικής διοίκησης και όχι της αθλητικής. 
Παρ’ όλο που η διεθνής βιβλιογραφία υποστηρίζει την αθλητική διάσταση αυτής της ορφής 
(Sinclair, 2005), οι πολιτικές ανάπτυξης βασίζονται σηαντικά στη δοή και στη λειτουργία της 
τουριστικής βιοηχανίας. Εξετάζοντας το προφίλ και τις αροδιότητες των επαγγελατιών του 
αθλητικού τουρισού παρουσιάζεται η έντονη εξάρτησή τους από την τουριστική βιοηχανία, καθώς 
και η ελαχιστοποίηση της απασχόλησης στελεχών του αθλητισού. 
 
Η συνειδητοποίηση του εκπαιδευτικού κενού που παρουσιάζεται εταξύ ακαδηαϊκών του αθλητικού 
τουρισού και επαγγελατιών του τουρισού στηρίζει το σκοπό της παρούσας ελέτης για τον 
καθορισό των νέων γνωστικών πεδίων που θα ικανοποιούσαν την κατάρτιση των επαγγελατιών του 
αθλητικού τουρισού. Η παρούσα ανάλυση της γνωστικής ποικιλίας του αθλητικού τουρισού 
παρουσιάζει τη εγάλη απόκλιση των γνωστικών πεδίων, αλλά και τη εγάλη έλλειψη πολύπλευρης 
κατάρτισης των επαγγελατιών αυτής της ορφής αναψυχής (Ramos, ReyMaquieira & Tugores, 
2004). 
 
Η ακαδηαϊκή υπόσταση του αθλητικού τουρισού και ο ορισός των διαφορετικών ορφών στην 
οποία έχουν καταλήξει οι ακαδηαϊκοί έχει χρησιοποιηθεί για τη διευκόλυνση του διαχωρισού των 
στοιχείων κατάρτισης.  Η «ενεργητική» συετοχή στον αθλητικό τουρισό έσα από τη συετοχή 
σε αθλητικές διοργανώσεις, ή προσωπικές η αγωνιστικές δραστηριότητες εισάγουν τα στοιχεία: της 
οργάνωσης αγώνων, του συντονισού ε αθλητικούς φορείς, της συετοχής σε διαδικασίες 
διεκδίκησης και ανάληψης διοργανώσεων, της διαχείρισης εγκαταστάσεων, κλπ., έσα στο 
περιβάλλον της τουριστικής διοίκησης όπου πρέπει να συνυπάρξουν, ώστε να προσφέρουν ένα 
συγκεκριένο προϊόν.  
 
Η «παθητική» συετοχή στον αθλητικό τουρισό ασχολείται ε την παρακολούθηση αγώνων, ή 
σχετικών ε τον αθλητισό εκδηλώσεων και παρ’ όλο που οι παραδοσιακές πλευρές του τουρισού 
θα υποστήριζαν ότι ε ευκολία θα ικανοποιούσαν τις απαιτήσεις ενός προβλέψιου κοινού, οι ειδικές 
γνώσεις των στοιχείων του αθλητισού παραένουν αναπόσπαστο έρος της δηιουργίας και 
λειτουργίας του αθλητικού  τουριστικού προϊόντος. Η κατάρτιση που απαιτείται συπεριλαβάνει τη 
συνεργασία και διευθέτηση διαδικασιών ε αθλητικά όργανα, την οργάνωση και εξυπηρέτηση 
θεατών, τη δηιουργία εικόνας και ταυτότητας της διοργάνωσης, τη δηιουργία και επορία 
προϊόντων, κλπ.  Παράλληλα, η εξυπηρέτηση σε επίπεδο φιλοξενίας θα συπληρώνει ένα 
ολοκληρωένο προϊόν οργανωένο από ένα υφιστάενο οργανισό που αντιλαβάνεται τις 
απαιτήσεις της αθλητικής δραστηριότητας και το συπεριλαβάνει στη συνολική επειρία αναψυχής. 
 
Συπεράσατα 
 
Η διεθνής βιβλιογραφία προτείνει ότι η αθλητική τουριστική εκπαίδευση πρέπει να βασιστεί στη 
σύνθεση των επιστηών του αθλητισού και του τουρισού αντλώντας γνώση και επειρία από τους 
ανάλογους αθλητικούς οργανισούς, καθώς και από τις λειτουργίες της βιοηχανίας του τουρισού.  
Μεγαλύτερη σύγκλιση εταξύ των πεδίων του αθλητισού και τουρισού είναι καθοριστική για την 
αποτελεσατική ανάπτυξη της εκπαίδευσης του αθλητικού τουρισού και θα εγιστοποιήσει τα 
οφέλη που παράγονται (Ritchie & Adair, 2004).   
 
Αναπτύσσοντας τις ικανότητες διοίκησης και διαχείρισης της αθλητικής αγοράς, καθώς και της 
φιλοξενίας και της τουριστικής ανάπτυξης τα στελέχη του αθλητικού τουρισού θα πορέσουν να 
επέβουν αποτελεσατικά στη δηιουργία, λειτουργία και ανάπτυξη του αθλητικού τουριστικού 
προϊόντος (Dale & Robinson, 2001).   
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ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΦΙΛ ΤOΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤOΝ 
ΣΤΗ 8ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΧΙΟΝΟΣΑΝΙ8ΑΣ 
 
Καϊακάης, 8. & Αλεξανδρής, Κ. 
Τήα Επιστήης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισού, ΑΠΘ 
 
Εισαγωγή 
 
Οι ρίζες του αθλήατος της χιονοσανίδας ανάγονται στις αρχές της δεκαετίας του 1920. Στις επόενες 
δεκαετίες η διαόρφωση και η εξέλιξή του υπήρξε ανοδική και έντονη σε όλον τον κόσο (Hudson & 
Cross, 2004). Αυτό φαίνεται από το γεγονός ότι εκατούρια άνθρωποι ασχολούνται σήερα ε το 
άθληα (τόσο σε επίπεδο πρωταθλητισού, όσο και ως δραστηριότητα ελεύθερου χρόνου) και από το 
ότι εντάχθηκε στο πρόγραα των Χειερινών Ολυπιακών Αγώνων του Ναγκάνο, το 1998. 
 
Στην Ελλάδα η χιονοσανίδα άρχισε να εφανίζεται στις αρχές της δεκαετίας του 1980, ενώ σήερα 
γνωρίζει ια ραγδαία εξέλιξη. Θεωρείται ία από τις ταχύτατα αναπτυσσόενες δραστηριότητες 
χειερινού τουρισού, παρόλο που η τάση αυτή δεν έχει καταγραφεί ε επίσηα στατιστικά στοιχεία. 
Πρέπει να τονισθεί ότι οι συετέχοντες στη δραστηριότητα της χιονοσανίδας αποτελούν ία 
διαφορετική οάδα από τους χιονοδρόους αναψυχής ε ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και διαφορετικό 
προφίλ (Vaske, Dyar & Timmons, 2004).  
 
Οι έρευνες σε θέατα καταναλωτικής συπεριφοράς των συετεχόντων στη δραστηριότητα της 
χιονοσανίδας στην Ελλάδα είναι ακόη πολύ περιορισένες. εν είναι γνωστό το κοινωνικό, το 
οικονοικό και το δηογραφικό προφίλ των συετεχόντων, τα κίνητρα και τα προβλήατα που 
αντιετωπίζουν κατά τη συετοχή τους. Τα παραπάνω στοιχεία είναι απαραίτητα προκειένου να 
σχεδιαστούν καλύτερα προγράατα από τη διοίκηση των χιονοδροικών κέντρων και να 
οργανωθούν έθοδοι επικοινωνίας για την προβολή της συγκεκριένης δραστηριότητας.  
 
Η παρούσα έρευνα χρησιοποίησε το θεωρητικό πλαίσιο των ανασταλτικών παραγόντων συετοχής 
προκειένου να εξετάσει τους παράγοντες που περιορίζουν τη συετοχή στη συγκεκριένη 
δραστηριότητα. gς ανασταλτικοί παράγοντες ορίσθηκαν «οι παράγοντες που λαβάνονται υπόψη από 
τους ερευνητές, έχουν γίνει αντιληπτοί από τα ίδια τα άτοα και ως αποτέλεσα έχουν να 
περιορίζουν, ή να αποτρέπουν τη συετοχή σε δραστηριότητες αναψυχής» (Jackson, 1993). 
Σύφωνα ε το οντέλο αυτό, οι ανασταλτικοί παράγοντες πορούν εννοιολογικά να χωρισθούν σε 3 
κατηγορίες, ανάλογα ε τον τρόπο που επηρεάζουν την σχέση εταξύ των προτιήσεων του ατόου 
για αναψυχή και της τελικής του συετοχής ή η συετοχής. Οι κατηγορίες αυτές είναι: 
  
α) Οι ενδοπροσωπικοί ανασταλτικοί παράγοντες που περιλαβάνουν «ατοικές ψυχολογικές 
καταστάσεις και ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του ίδιου του ατόου, που αλληλεπιδρούν περισσότερο ε 
τις προσωπικές του προτιήσεις παρά εσολαβούν εταξύ των προτιήσεων και της συετοχής». 
Παραδείγατα τέτοιων παραγόντων είναι το άγχος για τη συετοχή, οι θρησκευτικές πεποιθήσεις, η 
προγενέστερη θετική / αρνητική επειρία ε συγκεκριένες δραστηριότητες αναψυχής, η 
αντιλαβανόενη αυτόικανότητα του ατόου και η υποκειενική αξιολόγηση της καταλληλότητας 
και της διαθεσιότητας των διάφορων δραστηριοτήτων αναψυχής. 
β) Οι διαπροσωπικοί ανασταλτικοί παράγοντες που αναφέρονται ως «το αποτέλεσα της 
διαπροσωπικής αλληλεπίδρασης, ή της ύπαρξης σχέσης ανάεσα στα άτοα που συετέχουν». Στην 
κατηγορία αυτή περιλαβάνονται η δυσκολία εξεύρεσης παρέας / συντρόφου για τη συετοχή σε ία 
δραστηριότητα αναψυχής. Οι Crawford & Godbey (1987), υποστήριξαν ότι η έλλειψη παρέας πορεί 
να οφείλεται σε πλήθος λόγων, όπως το διαφορετικό επίπεδο ικανοτήτων, η ανοοιότητα των 
προτιήσεων, το διαφορετικό καθηερινό πρόγραα του κάθε ατόου, κλπ.  
γ) Οι δοικοί ανασταλτικοί παράγοντες που είναι εξωτερικοί και παρεβατικοί ανάεσα στην 
προτίηση / διάθεση για αναψυχή και την τελική συετοχή. Παραδείγατα τέτοιων παραγόντων 
αποτελούν η έλλειψη οικονοικών πόρων, η έλλειψη και τα προβλήατα σχετικά ε τις 
εγκαταστάσεις, η ύπαρξη κατάλληλων προγραάτων, η ποιότητα των προσφερόενων υπηρεσιών, ο 
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σχεδιασός και καταερισός του χρόνου εργασίας και η απουσία ευκαιριών για συετοχή από την 
πολιτεία. 
 
Σκοποί της έρευνας  
 
Σκοποί της παρούσας έρευνας ήταν η διερεύνηση: α) του προφίλ των συετεχόντων στη 
δραστηριότητα της χιονοσανίδας, β) των ανασταλτικών παραγόντων συετοχής στη δραστηριότητα 
της χιονοσανίδας και γ) διαφορών στις διαστάσεις των ανασταλτικών παραγόντων σύφωνα ε το 
φύλο.  
 
Μεθοδολογία 
 
είγα: Στην έρευνα συετείχαν 250 άτοα που παρευρίσκονταν σε ένα χιονοδροικό κέντρο της 
Βόρειας Ελλάδας.  
 
Όργανο έτρησης: Για την επίτευξη των σκοπών της έρευνας χρησιοποιήθηκε το ερωτηατολόγιο 
των ανασταλτικών παραγόντων συετοχής (Alexandris & Carroll, 1997), όπου υπήρχαν και 
κοινωνικές  δηογραφικές εταβλητές ε στόχο τον καθορισό του προφίλ των συετεχόντων. Το 
ερωτηατολόγιο περιλάβανε 5 διαστάσεις ανασταλτικών παραγόντων: έλλειψη χρόνου, ατοικοί / 
ψυχολογικοί, έλλειψη ενδιαφέροντος, εγκαταστάσεις / προγράατα, έλλειψη παρέας, οικονοικοί 
παράγοντες. Οι απαντήσεις δόθηκαν σε ια κλίακα 5 βάθια Likert (πολύ σηαντικός – καθόλου 
σηαντικός)   
 
Αποτελέσατα 
 
Προφίλ των συετεχόντων: Όπως παρουσιάζεται στον πίνακα 1, το 76% των συετεχόντων ήταν 
άνδρες και το 24% ήταν γυναίκες. Όσον αφορά στην ηλικία, το 39% των συετεχόντων ήταν ηλικίας 
1822 ετών και το 59% ήταν ηλικίας 2330 ετών. Μόνο το 2% ήταν ηλικίας άνω των 30 ετών. Σχετικά 
ε το επίπεδο εκπαίδευσης παρατηρήθηκε ότι τα εγαλύτερα ποσοστά συγκεντρώσαν οι απόφοιτοι 
γυνασίου / λυκείου ε 58%. Οι απόφοιτοι ΙΕΚ ήταν 15% και οι απόφοιτοι ΑΕΙ ήταν 24%. gς προς 
την οικογενειακή κατάσταση οι περισσότεροι ήταν άγαοι 95%, ενώ όνο το 5% δήλωσαν ότι ήταν 
έγγαοι. gς προς το επάγγελα, το 30.0% ήταν ιδιωτικοί υπάλληλοι και το 14% επιχειρηατίες. 
Τέλος, η πλειοψηφία ήταν φοιτητές (49%) 
 
Πίνακας 1. ηογραφικά χαρακτηριστικά του δείγατος 
 
Επάγγελα Ηλικία Φύλο Οικογενειακή 
Κατάσταση 
Εκπαίδευση 
Φοιτητής: 49% 
Ιδιωτ. Υπάλληλος: 30% 
η. Υπάλληλος: 3% 
Επιχειρηατίας: 14% 
Άνεργος: 4% 
1822: 39% 
2330: 59% 
  > 31: 2% 
Α: 76% 
Γ: 24% 
Άγαοι: 95% 
Έγγαοι: 5% 
Αποφ. η: 1% 
Αποφ. Γυν. / Λυκείου: 58% 
Αποφ. ΙΕΚ: 15% 
Αποφ. ΑΕΙ: 24% 
Κατ. Μεταπτυχ.: 2% 
 
Ανασταλτικοί παράγοντες συετοχής: Οι έσοι όροι των διαστάσεων υπολογίστηκαν προκειένου 
να παρουσιαστεί η εικόνα των πιο σηαντικών ανασταλτικών παραγόντων. Οι διαστάσεις «έλλειψη 
ενδιαφέροντος» και «έλλειψη παρέας» βρέθηκαν να έχουν τους πιο υψηλούς έσους όρους (6.1 και 
5.4 αντίστοιχα), ακολουθούενες από τις διαστάσεις «έλλειψη χρόνου» και «ατοικοί / ψυχολογικοί» 
λόγοι.    
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Πίνακας 2: Μέσοι όροι των διαστάσεων των ανασταλτικών παραγόντων συετοχής 
 
 Μ.Ο. Τ.Α. 
Έλλειψη χρόνου                          5.3 0.9 
Ατοικοί / ψυχολογικοί              4.9 0.8 
Έλλειψη ενδιαφέροντος              6.1 0.7 
Εγκαταστάσεις / Υπηρεσίες        4.3 0.7 
Οικονοικοί                                4.6 1.0 
Έλλειψη παρέας                          5.4 1.0 
 
Σύγκριση των ανασταλτικών παραγόντων σύφωνα ε το φύλο 
 
Η ανάλυση ttest για τη σύγκριση των έσων όρων αντρών και γυναικών στους ανασταλτικούς 
παράγοντες συετοχής έδειξε στατιστικά σηαντικές διαφορές όνο στον παράγοντα ατοικοί / 
ψυχολογικοί λόγοι (t=2.9, p<.001). Οι έσοι όροι των τιών ήταν εγαλύτεροι στις γυναίκες από ό,τι 
στους άντρες. Σε όλους τους υπόλοιπους παράγοντες οι διαφορές δεν ήταν στατιστικά σηαντικές. 
                     
Πίνακας 3.  Ανασταλτικοί παράγοντες συετοχής σε σύγκριση ε το γένος. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Συζήτηση 
 
Τα βασικά στοιχεία της έρευνας πορούν να συνοψισθούν ως εξής: 
• Ο τυπικός συετέχων στη δραστηριότητα της χιονοσανίδας είναι άντρας, ηλικίας ως 22 ετών, ε 
καλό επίπεδο εκπαίδευσης και χωρίς οικογενειακές υποχρεώσεις. 
• Η έλλειψη ενδιαφέροντος και παρέας είναι βασικοί ανασταλτικοί λόγοι για την περαιτέρω αύξηση 
της συετοχής. 
• Οι ατοικοί / ψυχολογικοί λόγοι αποτελούν πιο σηαντικά επόδια για τις γυναίκες από ό,τι για 
τους άντρες. 
 
Προτάσεις 
• Στοχευένο άρκετινγκ για την επέκταση των οάδων  στόχων και σε άλλες οάδες του 
πληθυσού (π.χ., άτοα ε εγαλύτερη ηλικία, γυναίκες, οικογένειες). 
• Προώθηση της δραστηριότητας σε πανεπιστήια. 
• Οργάνωση κοινωνικών εκδηλώσεων για τη γνωριία των ατόων που ασχολούνται ε τη 
συγκεκριένη δραστηριότητα. 
• Οργάνωση προγραάτων διδασκαλίας για τις γυναίκες και αρχάριους υπό τη ορφή παιχνιδιών. 
                                        
Βιβλιογραφία 
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 Άντρας 
Μ.Ο. 
 
Γυναίκα 
Μ.Ο. 
 
Ρ 
Έλλειψη χρόνου   
Ατοικοί / Ψυχολογικοί 
Έλλειψη ενδιαφέροντος 
Εγκαταστάσεις / 
Υπηρεσίες  
Οικονοικοί  
Έλλειψη παρέας   
5.7 
5.0 
6.1 
 
4.3 
4.6 
5.4 
5.6 
4.7 
6.0 
 
4.3 
4.5 
5.4 
n.s 
t=2.9,  p<.001 
n.s 
 
n.s 
n.s 
n.s 
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8ΙΑΦΟΡΕΣ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤOΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝOΝ ΥΠΗΡΕΣΙOΝ 
ΜΕΤΑΞΥ ΧΙΟΝΟ8ΡΟΜOΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤOΝ ΧΙΟΝΟΣΑΝΙ8ΑΣ 
ΣΥΜΦOΝΑ ΜE ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΚΑ ΤOΝ BRADY & CRONIN 
 
Μελιγδής, Α.,¹ Κουθούρης, Χ. ¹ & Αλεξανδρής, Κ.² 
¹ Τήα Επιστήης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισού, Πανεπιστήιο Θεσσαλίας  
² Τήα Επιστήης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισού, ΑΠΘ  
 
Εισαγωγή 
 
gς δραστηριότητα αθλητισού αναψυχής, η χιονοδροία αποτελεί αυτόνοο και συνεχώς αυξανόενο 
κοάτι της αγοράς της αναψυχής και του αθλητισού στη χώρα (Κουθούρης, Αλεξανδρής, Γιοβάνη & 
Χατζηγιάννη, 2005). Oι Bricker & Kerstetter (2000), αναφέρουν πως τα άτοα που συετέχουν σε 
αθλητικές δραστηριότητες κατά την επίσκεψή τους σε τουριστικoύς προορισούς έχουν ία βαθιά και 
πολύπλοκη προσκόλληση σε αυτούς που εκφράζεται έσα από ατοικές πράξεις. Η σχέση εταξύ 
συετεχόντων και προορισού έχει ελετηθεί ε βάση την υποκλίακα προσκόλλησης στον προορισό 
(Kyle, Graefe, Manning & Bacon, 2003). 
 
Στη βιβλιογραφία αναφέρονται αρκετοί παράγοντες που προτρέπουν, ή αποτρέπουν τη συετοχή σε 
αθλητικές δραστηριότητες. Ένας από αυτούς είναι η ποιότητα των υπηρεσιών, η οποία έχει άεση 
επίδραση σε πολλούς τοείς ίας σύγχρονης αθλητικής επιχείρησης, αφού συνδέεται θετικά τόσο ε τη 
διατήρηση των πελατών – επισκεπτών, όσο και ε την πίστη που αυτοί δείχουν προς την επιχείρηση 
(Baker & Crompton, 2000; Zeithaml & Bittner, 2000). Όσο οι επισκέπτες αντιλαβάνονται ότι η ποιότητα 
των υπηρεσιών που τους προσφέρεται ανταποκρίνεται στις προσδοκίες τους, τόσο θετικότερη άποψη 
έχουν για τον προορισό. Αντίθετα, όταν η ποιότητα υπηρεσιών εκτιάται σε χαηλά επίπεδα 
διαπιστώνονται αρνητικά αποτελέσατα. Τότε γίνεται αντιληπτό πως η σχέση εταξύ των επισκεπτών και 
του προορισού είναι σε πολύ χαηλές τιές και η ταύτιση ε αυτόν αποακρύνεται (Alexandris, 
Dimitriadis & Markata, 2002). 
 
Το οντέλο των Brady & Cronin (2001), υποδιαιρεί την έννοια «ποιότητα υπηρεσιών» (που είναι η 
ποιότητα του περιβάλλοντος όπου εκτελείται η δραστηριότητα, η αλληλεπίδραση εταξύ δραστηριότητας 
και ατόου, καθώς και η αντιλαβανόενη ποιότητα που προσφέρθηκε) σε άλλες, ικρότερες 
εταβλητές. Ειδικότερα, η ποιότητα αναφέρεται στη βιβλιογραφία ως η συγκεκριένη έννοια. Οι 
αντιλήψεις αυτών που παρέχουν τις υπηρεσίες πορεί να είναι διαφορετικές από αυτές των ανθρώπων 
που τις δέχονται (Kotler, 1997). Οι 5 κύριες διαστάσεις της ποιότητας των υπηρεσιών είναι: α) η 
εφάνιση, β) η ανταπόκριση, γ) η αξιοπιστία, δ) η ασφάλεια και ε) ο βαθός φροντίδας προς τον πελάτη 
και συναίσθησης του παρέχοντος την υπηρεσία (empathy) (Parasuraman, Zeithaml & Berry, 1989). 
 
Ειδικότερα, κατά τους Brady & Cronin (2001), η έννοια αντιετωπίζεται ως: 1) αλληλεπίδραση ε το 
προσωπικό (interaction): τα αποτελέσατα που λαβάνονται από ένα συετέχοντα ως προς την 
δραστηριότητα και τις προσφερόενες υπηρεσίες, 2) φυσικό περιβάλλον (physical environment): 
ορίζονται ως οι περιβάλλοντες χώροι που περικλείουν τον κύριο όπου πραγατοποιείται η αθλητική 
δραστηριότητα και 3) αποτελέσατα από την παροχή υπηρεσιών (service quality outcome): η ποιότητα 
των υπηρεσιών είναι το αποτέλεσα της σύγκρισης εταξύ του τι o υποψήφιος πελάτης – συετέχων 
αισθάνεται ότι ο παρέχων τις υπηρεσίες φορέας θα έπρεπε να προσφέρει (επίπεδο προσδοκιών) και τι 
πραγατικά προσέφερε (επίπεδο αντίληψης).  
 
Σκοπός της έρευνας 
 
Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να καθορίσει διαφορές στην αντίληψη της ποιότητας των 
παρεχοένων υπηρεσιών ανάεσα σε συετέχοντες σε δραστηριότητες χιονοδροίας και 
χιονοσανίδας ε βάση την κλίακα των Brady & Cronin.  
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Ερευνητικές υποθέσεις 
 
Η παρούσα έρευνα ερεύνησε την υπόθεση: Υπάρχουν διαφορές στην αντίληψη της ποιότητας 
υπηρεσιών ανάεσα στους συετέχοντες στο σκι και στη χιονοσανίδα ως προς: α) την 
αλληλεπίδραση ε το προσωπικό; β) το φυσικό περιβάλλον; γ) τα αποτελέσατα παροχής υπηρεσιών; 
Για να εξετασθούν αυτές οι υποθέσεις εφαρόστηκε το tTest που αναφέρεται σε διαφορές 2 
ανεξάρτητων δειγάτων (συετέχοντες στο σκι – συετέχοντες στη χιονοσανίδα) ως προς την ίδια 
συνθήκη (την ανεξάρτητη εταβλητή), που στην προκειένη περίπτωση αποτελούσε η κάθε, 
αντίστοιχα της υπόθεσης, διάσταση της ποιότητας υπηρεσιών.  
 
Μεθοδολογία 
 
είγα: Στην έρευνα συετείχαν 264 επισκέπτες του χιονοδροικού κέντρου Καλαβρύτων κατά τη 
χειερινή περίοδο του 2005. Το 37.5% ήταν 1824 ετών, το 48.5% ήταν από 2534 ετών, το 7.2% 
ήταν από 3544 ετών και το 6.8% ήταν από 4554 ετών. Οι άνδρες ήταν 161 (61%) και οι γυναίκες 
103 (39%).  
 
Όργανα έτρησης: Για την εκτίηση της συετοχής χρησιοποιήθηκε ως βάση η συχνότητα της 
χρονιάς (2004), η οποία καταγράφθηκε σε 3 ξεχωριστά επίπεδα: α) σε αυτούς που δεν έκαναν 
καθόλου σκι, ή χιονοδροία, β) σε εκείνους που επισκέφτηκαν για τον ίδιο λόγο ευκαιριακά (14 
φορές) την περιοχή, γ) σε εκείνους που είχαν τακτική συετοχή (4 +) στη πραγατοποίηση των 
δραστηριοτήτων. Η έννοια της ποιότητας υπηρεσιών ετρήθηκε ε τις κλίακες που εξελίχθηκαν από 
τους Brady & Cronin (2001), οι οποίες περιείχαν συνολικά 11 ερωτήσεις. Η ποιότητα υπηρεσιών 
προσεγγίστηκε από το ερωτηατολόγιο έσω 2 διαστάσεων: της αλληλεπίδρασης (4 ερωτήσεις) και 
της φυσικής ανάειξης (7 ερωτήσεις). Το 3
ο
 έρος του ερωτηατολογίου των Brady & Cronin (2001), 
αναφέρεται στα αποτελέσατα από την ποιότητα υπηρεσιών που ετρήθηκαν ε 5 θέατα. Σε όλες τις 
ερωτήσεις χρησιοποιήθηκε ια 7βάθια κλίακα, όπου 1 = διαφωνώ απόλυτα και 7 = συφωνώ 
απόλυτα. Το χρονικό διάστηα 1213 και 1920 Μαρτίου 2005, διανεήθηκαν προσωπικά τα 
αυτοσυπληρούενα ερωτηατολόγια στους επισκέπτες  συετέχοντες του χιονοδροικού. 
 
Στους ερωτηθέντες τονίσθηκε ιδιαίτερα ότι τα ερωτηατολόγια συπληρώνονται ανώνυα, τα 
αποτελέσατα θα χρησιοποιηθούν για καθαρά επιστηονικούς σκοπούς, ενώ τους ζητήθηκε να 
απαντήσουν ε απόλυτη ειλικρίνεια και στο κατάλληλο περιβάλλον. Η διανοή και συπλήρωση των 
ερωτηατολογίων έγινε κατά τη διάρκεια των ωρών εργασίας στους στεγασένους χώρους του 
χιονοδροικού κέντρου. 
 
Αποτελέσατα 
 
ηογραφικά χαρακτηριστικά των συετεχόντων στην έρευνα 
 
Το επίπεδο εκπαίδευσης καταγράφηκε ως εξής: α) έση εκπαίδευση 74 άτοα (28%), β) ανώτερη 
εκπαίδευση 47 άτοα (17.8%), γ) ανώτατη εκπαίδευση 79 άτοα (29.9%) και δ) φοιτητές 64 άτοα 
(24.2%). Η οικονοική τους κατάσταση δηλώθηκε ως: εύπορη 20 άτοα (7.6%), αρκετά άνετη 80 άτοα 
(30.3%), ικανοποιητική 127 άτοα (48.1%), σχετικά στενάχωρη 23 άτοα (8.7%), στενάχωρη 12 άτοα 
(4.5%). Από τους ανωτέρω, 191 άτοα έκαναν όνο σκι (72.3%), 30 έκαναν όνο χιονοσανίδα (11.4%) 
και 43 άτοα (16.3%) πραγατοποιούσε και τις 2 δραστηριότητες. 
 
Αντίληψη της ποιότητας υπηρεσιών σε συνάρτηση ε τους συετέχοντες σε δραστηριότητες σκι ή 
χιονοσανίδας 
 
Οι τιές που σηειώθηκαν στις διαστάσεις της ποιότητας των υπηρεσιών αναφορικά ε την αντίληψη 
των πελατών χιονοδρόων για τον προορισό των Καλαβρύτων δεν ανέδειξαν ιδιαίτερες διαφορές. Σε 
σχέση ε τους συετέχοντες στο σκι το «φυσικό περιβάλλον» σηείωσε τιές (ΜΟ = 4.6, Τ.Α. = 
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1.2), η «αλληλεπίδραση του προσωπικού ε τους πελάτες» (ΜΟ = 4.3, Τ.Α. = 1.5) και τα 
«αποκτηθέντα οφέλη από τη συετοχή», (ΜΟ = 4.5, Τ.Α. = 1.0) (πίνακας 1). Οι συετέχοντες στη 
χιονοσανίδα σηείωσαν τις εξής τιές: «φυσικό περιβάλλον» (ΜΟ = 4.1, Τ.Α. = 1.1), 
«αλληλεπίδραση του προσωπικού ε τους πελάτες» (ΜΟ = 4.1, Τ.Α. = 1.4), «αποκτηθέντα οφέλη από 
τη συετοχή» (ΜΟ = 4.2, Τ.Α. = 1.1). 
 
Πίνακας 1. Συετέχοντες σε δραστηριότητες σκι και χιονοσανίδας 
 
Αλληλεπίδραση N = 191 Min 1 Max 7 Mean 4.3 St.d  1.5 
Φυσικό  
περιβάλλον 
 
191 1.14 7 4.7 1.2 
 
Σ
υ


ετ
έχ
ο
ν
τε
ς 
σ
ε 
δ
ρ
σ
τη
ρ
ιό
ττ
η
τε
ς 
σ
κ
ι 
Αποτελέσατα 
ποιότητας  
υπηρεσιών 
191 1.79 7 4.5 1 
Αλληλεπίδραση 30 1 6,75 4,15 1,4 
Φυσικό περιβάλλον 
 
30 1,6 6,71 4,1 1,1 
 
Σ
υ


ετ
έχ
ο
ν
τε
ς 
σ
δ
ρ
σ
τη
ρ
ιό
ττ
η
τε
ς 
χι
ο
νο
σ
α
ν
ίδ
α
ς 
Αποτελέσατα 
ποιότητας  
υπηρεσιών 
30 2,43 6,36 4,18 1,1 
 
Όπως φαίνεται στον πίνακα 2, διαπιστώνονται στατιστικά σηαντικά διαφορές ως προς τις απόψεις 
των συετεχόντων όνον για το «φυσικό περιβάλλον» (t = 2.34, df = 219, p<.05) υποδεικνύοντας ότι 
σε αυτή την κλίακα οι συετέχοντες στο σκι έχουν θετικότερη αντίληψη για τον περιβάλλοντα 
χώρο από ό,τι οι συετέχοντες στη χιονοσανίδα. Στις υπόλοιπες διαστάσεις ο έλεγχος δεν έδειξε 
τιές στατιστικά σηαντικής πιθανότητας, οπότε διαψεύσθηκαν και οι υποθέσεις 1 και 3. 
 
Πίνακας 2: Έλεγχος διαφορών tTest εταξύ συετεχόντων στο σκι και στη χιονοσανίδα 
 
Κλίακες Ποιότητας 
Υπηρεσιών 
t 
Βαθοί Ελευθερίας 
(df) 
Στατ/κή Ση/τητα 
(p) 
Αλληλεπίδραση  
ε Προσωπικό 
1,256 219 n.s. 
Φυσικό Περιβάλλον 2,341 219 .02 
Αποτελέσατα Παροχής 
Υπηρεσιών 
1,143 219 n.s. 
 
Συζήτηση 
 
Η εργασία πραγατοποιήθηκε στο χιονοδροικό κένρο των Καλαβρύτων ε σκοπό να ερευνήσει κατά 
πόσο η ποιότητα υπηρεσιών γίνεται αντιληπτή από τους συετέχοντες στις χιονοδροικές 
δραστηριότητες του σκι και της χιονοσανίδας. Συγκεκριένα, έγινε προσπάθεια να καταγραφούν τα 
ανωτέρω, ε βάση το χειερινό προορισό των Καλαβρύτων και σε συνάρτηση ε τους παράγοντες 
αλληλεπίδραση πελατών και προσωπικού, φυσικού περιβάλλοντος και αποτελεσάτων από τις 
προσφερόενες υπηρεσίες. Από τα αποτελέσατα φάνηκε πως οι συετέχοντες στο σκι αντιλαβάνονται 
καλύτερα τις προσφερόενες υπηρεσίες στον τοέα του γενικότερου φυσικού περιβάλλοντος (ΜΟ = 4.2) 
και ειδικότερα σε τοείς όπως είναι οι βοηθητικοί χώροι, οι πίστες του χιονοδροικού, κλπ. Το 
αποτέλεσα αυτό, ενδεχοένως εξηγείται από το γεγονός πως στο συγκεκριένο χιονοδροικό κέντρο οι 
πίστες του σκι είναι καλά προετοιασένες, ενώ δεν υπάρχει κάποιος ειδικός χώρος αποκλειστικά για 
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εκείνους που επιθυούν να δραστηριοποιηθούν στη χιονοσανίδα. Από την άλλη πλευρά, διαπιστώνεται 
πως η εγαλύτερη τιή (ΜΟ = 4.7) διακρίνεται στο γενικότερο «πακέτο» που καλύπτουν τα 
αποκτηθέενα οφέλη από τις προσφερόενες υπηρεσίες και έχει να κάνει ε την επικοινωνία ε άλλα 
άτοα, ε τη χαλάρωση, κλπ. Θα ήταν σηαντικό να τονιστεί πως οι βασικοί παράγοντες που πρέπει να 
δοθεί η ανάλογη βαρύτητα και προσοχή είναι: α) η επιθυητή εξυπηρέτηση και β) οι επαρκείς υπηρεσίες. 
Οι προσδοκίες των πελατών χαρακτηρίζονται από το λεγόενο εύρος ανεκτικότητας (εταξύ της 
ελάχιστης και της επιθυητής υπηρεσίας), παρά από εονωένο δείκτη ποιότητας 
 
Συπέρασα ( Προτάσεις  
 
Από τα αποτελέσατα της παρούσας έρευνας φαίνεται πως είναι σηαντικό για τη λειτουργία και τη 
βιωσιότητα ιας επιχείρησης – οργανισού που ασχολείται ε την αθλητική αναψυχή και ειδικότερα ε 
τα σπορ της χιονοδροίας να αντιληφθεί και να αξιολογήσει τον τρόπο και το σκοπό της λειτουργίας του. 
Σε ελλοντικές έρευνες θα πρέπει να εξεταστεί ποιο από τα προαναφερθέντα στοιχεία κάνει έναν πελάτη 
πιστό. Η διεξαγωγή ερευνών ίσως χρειαστεί να κινηθεί και ανάεσα στο δίληα, αν ια επιχείρηση είναι 
σκοπιότερο να δηιουργεί πιο ανταγωνιστικές υπηρεσίες, ή, απλώς να τις ικανοποιεί αφού τις ζητηθούν. 
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Μπακαλούη, Σ.,1 Αλεξανδρής, Κ.1 & Κουθούρης, Χ.2 
1 Τήα Επιστήης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισού, ΑΠΘ 
2 Τήα Επιστήης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισού, Πανεπιστήιο Θεσσαλίας 
 
Εισαγωγή 
 
Η επιτυχής διοργάνωση εκδηλώσεων αναψυχικού χαρακτήρα στηρίζεται σήερα σε εγάλο βαθό 
στην εξασφάλιση οικονοικών πόρων από χορηγούς. Ένα από τα σηαντικότερα ζητήατα που 
απασχολούν τους υπεύθυνους των εκδηλώσεων και τους ακαδηαϊκούς στο χώρο του άρκετινγκ 
είναι η εκτίηση της αποτελεσατικότητας της χορηγίας. Μία από τις εξαρτηένες εταβλητές που 
έχουν χρησιοποιηθεί για την εκτίηση αυτή είναι η εκτίηση της πρόθεσης για αγορά των προϊόντων 
του χορηγού. Άλλες εταβλητές που έχουν ακόη προταθεί είναι η δηοσιότητα, η αλλαγή της 
εικόνας του χορηγού και η αύξηση των πωλήσεων (Bennett, 1999; Walliser, 2003; Farrelly & Quester, 
2005).  
 
Σύφωνα ε τις έρευνες του Pham (1991), και του Crompton, (2004), έθοδοι που σχετίζονται ε την 
εκτίηση της αποτελεσατικότητας της χορηγίας και βασίζονται στην κάλυψη και την προβολή από 
τα έσα αζικής επικοινωνίας δεν θεωρούνται αξιόπιστες. Επίσης, οι ετρήσεις που αφορούν στην 
αποτελεσατικότητα των πωλήσεων δεν ενδείκνυνται ως κατάλληλες γι’ αυτό και χρησιοποιούνται 
σπάνια (Farrelly & Quester, 2005). Αυτό συβαίνει εξαιτίας της παρουσίας και άλλων στοιχείων του 
ίγατος επικοινωνίας, τα οποία λειτουργούν σε συνδυασό ε τη χορηγία στα πλαίσια της 
προσπάθειας που καταβάλουν οι εταιρίες να προωθήσουν την πώληση των προϊόντων τους 
(Meenaghan, 1983; Pham, 1991; Walliser, 2003).  
 
Σηαντικό θέα στην αποτελεσατικότητα της χορηγίας αποτελεί ο εντοπισός των παραγόντων που 
επιδρούν σε αυτή. gς τέτοιοι έχουν προταθεί  η ενεργός συετοχή των θεατών, η στάση προς την 
εκδήλωση, αλλά και η στάση του κοινού προς το θεσό της χορηγίας. Η ενεργός συετοχή είναι ία 
πολυσύνθετη διάσταση που αποτελείται από: α) την έλξη (attraction), η οποία εστιάζεται στην 
ευχαρίστηση που νιώθει το άτοο όταν ασχολείται ε διάφορες δραστηριότητες που έχουν σκοπό την 
ψυχαγωγία και την απόδραση από την καθηερινότητα, β) την επικέντρωση (centrality), η οποία 
εκφράζει το βαθό προσήλωσης του ατόου σε ία συγκεκριένη δραστηριότητα και κατά πόσο η 
ζωή του είναι οργανωένη γύρω από αυτή. Αν, δηλαδή, ένα άτοο ασχολείται ε το άθληα της 
χιονοσανίδας, είναι πολύ πιθανό και το φιλικό του περιβάλλον να έχει τις ίδιες προτιήσεις που θα 
εκφράζονται έσα από αυτό που κάνουν και γ) την αυτοέκφραση (self expression), κατά την οποία το 
άτοο έχει την ανάγκη να δώσει ία εντύπωση στο κοινωνικό του περιβάλλον για το ποιόν του, καθώς 
επίσης και για την κουλτούρα που έχει στη ζωή του. Σηαντικός παράγοντας που επιδρά στην 
αποτελεσατικότητα της χορηγίας είναι και το ενδιαφέρον του θεατή προς το γεγονός.  Ειδικότερα, τα 
άτοα που έχουν θετική στάση απέναντι στα γεγονότα είναι πιθανότερο να αναπτύξουν σχέσεις 
επικοινωνίας ε το χορηγό και να εκφράσουν θετική πρόθεση για αγορά προϊόντων του. 
 
Σκοπός της έρευνας 
 
Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να διερευνήσει τους παράγοντες που συνεισφέρουν στην 
εκτίηση της αποτελεσατικότητας της χορηγίας σε ία εκδήλωση επίδειξης χιονοσανίδας.  
 
Μεθοδολογία 
 
είγα: Στην έρευνα κλήθηκαν να συετέχουν 300 θεατές ίας επίδειξης του αθλήατος της 
χιονοσανίδας, στην οποία συετείχαν κορυφαίοι Έλληνες και ξένοι αθλητές του αθλήατος, από 
τους οποίους τελικά ανταποκρίθηκαν οι 236. 
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Μεθοδολογία: Για τη διεξαγωγή της έρευνας χρησιοποιήθηκε ερωτηατολόγιο, το οποίο 
αποτελούνταν από 2 τήατα. Το 1
ο
 αφορούσε στην αξιολόγηση των παραγόντων «στάση προς το 
γεγονός» (Speed & Thompson, 2000), ανάιξη έσω των διαστάσεων της έλξης και της επικέντρωσης 
(Kyle, Graefe, Mannining & Bacon 2003) και στάση προς τη χορηγία (Madrigal, 2001). Το 2
ο
 
περιλάβανε την αξιολόγηση 3 αποτελεσάτων της χορηγίας: α) γνώση του χορηγού (Madrigal, 
2001), β) ανεπίσηη επικοινωνία (Speed & Thompson, 2000), γ) πρόθεση για αγορά (Speed & 
Thompson, 2000). Σε αυτό το τήα του ερωτηατολογίου υπήρχαν ερωτήσεις που αφορούσαν 
κοινωνικά και δηογραφικά στοιχεία των συετεχόντων. Η επεξεργασία των δεδοένων, καθώς και 
η στατιστική ανάλυση πραγατοποιήθηκε ε το στατιστικό πρόγραα SPSS for Windows 10.0.  
 
Αποτελέσατα 
 
Από την ανάλυση των δεδοένων προέκυψε ότι το 53% από τους θεατές της αθλητικής εκδήλωσης 
ήταν άντρες, ενώ το 47% ήταν γυναίκες. Όσον αφορά στην οικογενειακή κατάσταση των 
συετεχόντων, τα ανύπαντρα άτοα αποτελούσαν το 75.8% και τα παντρεένα το 24.2%. 
Αναφορικά ε το ορφωτικό επίπεδο διαπιστώθηκε ότι το 34,7% ήταν απόφοιτοι πανεπιστηίου και 
ακολουθούσαν οι απόφοιτοι δευτεροβάθιας εκπαίδευσης (23.6%). Το 67.5% των συετεχόντων 
ήταν 2130 ετών, ενώ όλις το 1.7% ήταν πάνω από 40 ετών.  
 
Ο δείκτης Cronbach a όλων των εταβλητών κυάνθηκε σε πολύ ικανοποιητικά επίπεδα (0.81  0.92). 
Παρατηρώντας τους έσους όρους διαπιστώθηκε ότι οι θεατές είχαν θετική στάση προς το 
συγκεκριένο αθλητικό γεγονός (3.76) και προς τη χορηγία (4.08). Επίσης, από τις 2 διαστάσεις της 
ανάιξης (ενεργούς συετοχής) η έλξη είχε ελάχιστα εγαλύτερο έσο όρο (3.69) σε σχέση ε την 
επικέντρωση (3.32). Όσον αφορά στην πρόθεση για αγορά ο έσος όρος ήταν 3.15. Θεωρήθηκε, πως 
η πρόθεση των θεατών για αγορά και κατανάλωση προϊόντων του χορηγού είναι συνάρτηση των εξής 
εταβλητών: α) στάση προς το γεγονός, β) έλξη, γ) επικέντρωση και δ) στάση των ερωτηθέντων προς 
τη χορηγία. Για την επαλήθευση της υπόθεσης χρησιοποιήθηκε ανάλυση γραικής παλινδρόησης, 
ε εξαρτηένη εταβλητή την πρόθεση αγοράς και ανεξάρτητες τις προαναφερθείσες. Τα 
αποτελέσατα έδειξαν ότι από τις 4 εταβλητές συνεισέφεραν σηαντικά η έλξη, η επικέντρωση και η 
στάση προς τη χορηγία. Συνολικά και οι 4 εταβλητές προέβλεψαν το 21% από τη διακύανση στην 
εξαρτηένη εταβλητή (F=15,1, p < 0.001). Στον πίνακα 1 παρατίθενται οι έσοι όροι, οι τυπικές 
αποκλίσεις και ο δείκτης Cronbach a των υποκλιάκων του ερωτηατολογίου που χρησιοποιήθηκαν 
στην έρευνα. 
 
 Πίνακας 1: Περιγραφικά στατιστικά  
 
 
 
 
 
 
 
 
Συζήτηση 
 
Αναφορικά ε την έννοια της ενεργούς συετοχής (involvement), τα αποτελέσατα ήταν παρόοια 
για τις 2 διαστάσεις έλξη (attraction) και επικέντρωση (centrality), ε την επικέντρωση να έχει ια 
ικρή πιο στατιστικά σηαντική συνεισφορά στην πρόβλεψη της συπεριφοράς, από ό,τι η έλξη. Η 
επικέντρωση (centrality) αναφέρεται στο ρόλο που διαδραατίζει ία συγκεκριένη δραστηριότητα  
 
 
 
 
 
 
Μεταβλητές Μ.Ο Τ.Α a 
Στάση προς το γεγονός 3,76 0,87 0,87 
Ενεργός συετοχή (έλξη) 3,69 0,87 0,86 
Ενεργός συετοχή (επικέντρωση) 3,32 1,07 0,92 
Στάση προς τη χορηγία  4,08 0,70 0,81 
Πρόθεση για αγορά  3,15 1,07  
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Πίνακας 2. Ανάλυση παλινδρόησης για την πρόθεση αγοράς του ελεύθερου χρόνου στο γενικότερο  
                   τρόπο ζωής του ατόου 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Μία δραστηριότητα θεωρείται το επίκεντρο της ζωής ενός ατόου όταν οι άλλες πλευρές της ζωής 
του, καθώς και το φιλικό του περιβάλλον σχετίζονται ε τη συγκεκριένη δραστηριότητα. Ο πιο 
σηαντικός παράγοντας, όως, στην πρόβλεψη της πρόθεσης βρέθηκε να είναι η στάση προς την 
χορηγία. Τα αποτελέσατα αυτά προτείνουν ότι προκειένου οι εταιρίες να αξιολογήσουν την 
αποτελεσατικότητα των χορηγικών τους επενδύσεων θα πρέπει να λαβάνουν σοβαρά υπόψη τους 
παράγοντες όπως είναι η στάση ενός ατόου απέναντι στο γεγονός, η ανάιξή του ε τα σπορ και οι 
πεποιθήσεις του σχετικά ε τις χορηγίες. Η συγκέντρωση αυτών των δεδοένων είναι απαραίτητη 
προκειένου να γίνεται σωστή αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων των εταιριών σε χορηγίες που 
θα φέρουν αποτέλεσα.  
 
Οι αθλητικές εκδηλώσεις αναψυχικού χαρακτήρα αποτελούν ένα νέο πεδίο επένδυσης χορηγικών 
προγραάτων. Η παρούσα έρευνα έδειξε ότι οι θεατές τέτοιων εκδηλώσεων έχουν θετική άποψη για 
τα χορηγικά προγράατα, γεγονός που είναι ενθαρρυντικό για την επένδυση χρηάτων από τους 
χορηγούς. Επιπλέον, οι θεατές εκδηλώσεων χιονοδροίας φάνηκε από την έρευνα να εφανίζουν 
εγάλη σχέση ε τις δραστηριότητες χιονοδροίας και υψηλή ανάιξη που επίσης είναι θετικό 
στοιχείο για ενδιαφερόενους χορηγούς.  
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Μεταβλητές B T p 
Στάση προς το γεγονός  0.14 1.32 n.s. 
Ενεργός συετοχή (έλξη) 0.24 2.20 0.05 
Ενεργός συετοχή (επικέντρωση) .18 2.39 0.01 
Στάση προς τη χορηγία  0.47 4.77 0.001 
F= 15,173    P < 0.001    R
2 
= 0,21 
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ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙOΝ ΧΙΟΝΟ8ΡΟΜΙΚOΝ ΚΕΝΤΡOΝ 
 
Μπάρλας, Α. & Κουστέλιος, Α. 
Τήα Επιστήης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισού, Πανεπιστήιο Θεσσαλίας 
 
Εισαγωγή 
 
Η ποιότητα των υπηρεσιών έχει ελετηθεί για πολλά χρόνια από τον τοέα της διαχείρισης υπηρεσιών 
(Gronroos, 1992). gστόσο, η ιδέα της ποιότητας υπηρεσιών όλις πρόσφατα εστίασε την προσοχή της 
στη βιβλιογραφία του αθλητισού και της αναψυχής (Alexandris, Dimitriadis & Kasiara, 2001; 
Theodorakis, Kambitsis, Laios & Koustelios, 2001; Kouthouris & Kosta, 1999). 
 
Η αγορά της αναψυχής και της ψυχαγωγίας περιλαβάνει ποικίλους τοείς, εταξύ των οποίων είναι 
και τα χιονοδροικά κέντρα. Σύφωνα ε στοιχεία του Ελληνικού Υπουργείου Τουρισού (G.T.M., 
2000), η συγκεκριένη αγορά βρίσκεται σε άνθηση, αφού την τελευταία δεκαετία ο αριθός των 
επισκεπτών στα κέντρα αυτά έχει διπλασιαστεί, αυξάνοντας έτσι και τα κέρδη τους. Για το λόγο αυτό, 
η διοίκησή τους θα πρέπει να δίνει ιδιαίτερη σηασία στις ανάγκες και στις προσδοκίες των 
επισκεπτών σε θέατα ποιότητας υπηρεσιών.  
 
Για να πετύχει ια επιχείρηση, θα πρέπει να λάβει υπόψη τις προσδοκίες πελατών της. Είναι 
σηαντικό, όως, πρώτα να κατηγοριοποιηθεί η αγορά και ετά να τεθεί ο στόχος ανάλογα ε τις 
προσδοκίες της κάθε κατηγορίας πελατών (Kouthouris & Kosta, 1999). Βασισένοι σε πολλές 
ελέτες, οι Parasuraman, Zeithaml & Leonard (1988), κατέληξαν στο συπέρασα ότι υπάρχουν 5 
παράγοντες που προσδιορίζουν την ποιότητα των υπηρεσιών: 1) υλικές παροχές, 2) αξιοπιστία, 3) 
ανταπόκριση, 4) ασφάλεια, 5) κατανόηση. Σύφωνα ε τους Kouthouris & Kosta (1999), η 
σηαντικότητα των παραγόντων ποιότητας ενός χιονοδροικού κέντρου πορεί να διαφέρει  ανάεσα 
σε ξεχωριστούς τύπους πελατών. Στη βιβλιογραφία της αναψυχής οι έρευνες για τις προσδοκίες των 
πελατών χιονοδροικών κέντρων είναι περιορισένες 
 
Σκοποί της έρευνας 
 
Σκοποί της παρούσας έρευνας ήταν: α) να εξετασθεί το επίπεδο των προσδοκώενων παραγόντων  
ποιότητας  και β) να ελετηθούν πιθανές διαφορές στις προτιήσεις των 2 φύλων. 
 
Μεθοδολογία 
 
είγα: Στην έρευνα συετείχαν 100 πελάτες 3 χιονοδροικών κέντρων της χώρας, από τους 
οποίους οι 63 ήταν άντρες και οι 37 γυναίκες. 
 
Όργανο και διαδικασία έτρησης – Αξιοπιστία: Το ερωτηατολόγιο που χρησιοποιήθηκε στην 
έρευνα βασίζεται στην κλίακα SERVQUAL (Parasuraman  et al, 1988). Oι Kouthouris & Kosta 
(1999), επανασχεδίασαν το όργανο έτρησης και προσάροσαν τους 5 βασικούς παράγοντες 
ποιότητας έτσι ώστε να πορούν να χρησιοποιηθούν στην αγορά του χειερινού τουρισού. Οι 
παράγοντες που προέκυψαν και χαρακτηρίζουν την ποιότητα υπηρεσιών των χιονοδροικών κέντρων 
είναι: α) παροχές εγκατάστασης (5 ερωτήατα), β) περιβάλλον (2 ερωτήατα), γ) αξιοπιστία (7 
ερωτήατα), δ) κατανόηση (2 ερωτήατα) και ε) παροχές δραστηριοτήτων (3 ερωτήατα). 
 
Το ερωτηατολόγιο αποτελούνταν από 2 σκέλη. Το 1
ο
 σκέλος περιλάβανε 19 ερωτήατα σε κλίακα 
14 (όπου 1 = λιγότερο σηαντικό, 4 = πολύ σηαντικό) και αποσκοπούσε στη έτρηση του επιπέδου 
προσδοκούενης ποιότητας του πελάτη. Το 2
ο
 σκέλος περιλάβανε τα δηογραφικά στοιχεία. Η 
αξιοπιστία του οργάνου υπολογίστηκε ε τη έθοδο a του Cronbach. Οι 5 υποκλίακες επέδειξαν 
αποδεκτές τιές (παροχές εγκατάστασης = .83, περιβάλλον = .80, αξιοπιστία = .71, κατανόηση = .78 
και παροχές = .80). 
 
7
ο
 Συνέδριο Αθλητικής ιοίκησης  2006 
Πολιτιστικό Κέντρο Ευόσου                          24 – 26 Νοεβρίου 2006 55 
ιαδικασία: Τα ερωτηατολόγια συπλήρωσαν οι συετέχοντες στην έρευνα ετά το πέρας των 
δραστηριοτήτων τους, όταν ήταν σε κατάσταση ηρείας και είχαν πλήρη και καθαρή εικόνα του 
επιπέδου ποιότητας υπηρεσιών του χιονοδροικού κέντρου. 
 
Αποτελέσατα 
 
Τα αποτελέσατα ανέδειξαν ως σηαντικότερο παράγοντα τις «παροχές εγκατάστασης» (Μ = 3.58, 
SD = .325), ενώ αέσως ετά αναφέρθηκαν η «κατανόηση» (Μ = 3.11,  SD = .665) και η 
«αξιοπιστία» (Μ = 2.82, SD = .566) (πίνακας 1).  
 
Πίνακας 1: Επίπεδο παραγόντων ποιότητας υπηρεσιών 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Όσον αφορά στις διαφορές ανάεσα στα 2 φύλα, παρόλο που δεν  βρέθηκαν στατιστικά σηαντικές 
διαφορές υπερισχύει η σηαντικότητα των «παροχών εγκατάστασης». Λιγότερο σηαντική για τους 
άντρες είναι η «αξιοπιστία» (Μ = 2.78, SD = .535), ενώ για τις γυναίκες το «περιβάλλον» (Μ = 2.83, 
SD =.755) (πίνακας 2). 
 
Πίνακας 2:  Επίπεδο και διαφορές παραγόντων ποιότητας υπηρεσιών  
 
 
Συπεράσατα – Συζήτηση 
 
Τα αποτελέσατα έδειξαν ότι ο πιο σηαντικός παράγοντας είναι οι «παροχές εγκατάστασης» και 
διαφοροποιούνται ερικώς σε σχέση ε προγενέστερη ελέτη (Kouthouris & Kosta, 1999), η οποία 
αναφέρει ως πιο σηαντικό παράγοντα για τους άντρες την «αξιοπιστία», ενώ για τις γυναίκες τις 
«παροχές εγκατάστασης». Φαίνεται, λοιπόν, πως οι επισκέπτες ενδιαφέρονται κυρίως για την 
ασφάλεια, το οδικό δίκτυο, τον ενοικιαζόενο εξοπλισό και το ύψος των τιών. Για να πορέσει να 
έχει ευχαριστηένους και πιστούς πελάτες είναι σηαντικό για ία επιχείρηση να δίνει προσοχή στα 
παραπάνω ζητήατα.  
 
Παρόλο που η συπλήρωση του ερωτηατολογίου έγινε ετά το πέρας της δραστηριότητας, όπου ο 
πελάτης είχε ία καθαρή εικόνα της ποιότητας υπηρεσιών δεν θα πρέπει να παραβλεφθεί η πιθανή 
διαφοροποίηση των απαντήσεών του σε περίπτωση που έζησε κάποια έντονη επειρία κατά τη 
διάρκεια της ηέρας. Αν και η επιλογή δείγατος έγινε από διαφορετικά χιονοδροικά κέντρα το 
σχετικά ικρό δείγα δεν πορεί να οδηγήσει σε γενίκευση των αποτελεσάτων. Μελλοντικές 
Παράγοντες Μ SD 
Παροχές εγκατάστασης 3,59 ,32 
Περιβάλλον 2,90 ,73 
Αξιοπιστία 2,83 ,56 
Κατανόηση 3,11 ,66 
Παροχές δραστηριοτήτων 3,10 ,65 
Παράγοντες Φύλο N M SD F Sig. 
Παροχές εγκατάστασης Άνδρες 
Γυναίκες 
63 
37 
3,54 
3,65 
,29 
,36 
,60 ,11 
Περιβάλλον Άνδρες 63 2,93 ,72 ,41 ,52 
  Γυναίκες 37 2,83 ,75   
Αξιοπιστία Άνδρες 63 2,78 ,53 ,96 ,33 
  Γυναίκες 37 2,89 ,61   
Κατανόηση Άνδρες 63 3,11 ,76 .03 ,86 
  Γυναίκες 37 3,09 ,46   
Παροχές 
δραστηριοτήτων 
Άνδρες 
Γυναίκες 
63 
37 
3,13 
3,04 
,56 
,78 
,48 ,48 
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έρευνες θα ήταν καλό να συπεριλάβουν στη εθοδολογία τους τη χρήση συνέντευξης για 
πληρέστερη κατανόηση των εννοιών όπως τις αντιλαβάνονται οι πελάτες.  
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11(6): 431438. 
Gronroos, C. (1992). Service management: a management focus for service competition. In Lovelock, 
C.H. Managing services: marketing, operations and human resources (Eds.). Englewood Cliffs, 
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7
ο
 Συνέδριο Αθλητικής ιοίκησης  2006 
Πολιτιστικό Κέντρο Ευόσου                          24 – 26 Νοεβρίου 2006 57 
ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ 8ΙΑΦΟΡΕΣ – ΑΘΛΗΤΙΚΗ 8ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ – ΝΤΟΠΙΝΓΚ 
 
Ροδινός, Γ. & Μαυροάτης, Α. 
 
Σκοπός της εργασίας 
 
Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν να αναδειχτεί η αναγκαιότητα της εκπαίδευσης και της 
ενηέρωσης των αθλητών και των διοικητικών στελεχών της χώρας σχετικά ε θέατα που αφορούν 
στο αθλητικό δίκαιο, στην αθλητική δικαιοσύνη και στο αδίκηα του ντόπινγκ. 
 
Αθλητικές 8ιαφορές και Αθλητική 8ικαιοσύνη 
 
Η τήρηση και εφαρογή των κανόνων της αθλητικής έννοης τάξης από τα υποκείενά της, καθώς και 
η επιβολή κυρώσεων στους η συορφούενους, ανατίθενται από το αθλητικό κίνηα στην 
«αθλητική δικαιοσύνη», η οποία είναι ως ο θεσός που ελέγχει την τήρηση των κανόνων του 
αθλητικού δικαίου, επιβάλλει κυρώσεις στους παραβάτες αυτού και επιλύει τις κάθε ορφής αθλητικές 
διαφορές. Με τον όρο «αθλητικές διαφορές» νοούνται οι αφισβητήσεις που προκύπτουν σε 
αθλητικές πράξεις εντός του κανονιστικού και νοικού πλαισίου που τις διέπει και που συνίστανται 
σε σύγκρουση συγκεκριένου συφέροντος, ή δικαιώατος, ή σε απλή παρέκκλιση από την αθλητική 
έννοη τάξη. Οι αθλητικές διαφορές πορεί να είναι: α) διοικητικού χαρακτήρα (θέατα εγγραφών 
αθλητών, ετεγγραφών, αποκλεισού αθλητών από αγώνες, αντικανονικής συετοχής, κλπ.), β) 
ιδιωτικού χαρακτήρα (κύρος αγώνων, προκήρυξη πρωταθληάτων, κλπ.), γ) οικονοικού χαρακτήρα 
(διαφορές από συβάσεις αθλητών, προπονητών, κλπ.), δ) φίλαθλου πνεύατος, ε) ποινικής 
διάστασης (βία, φαρακοδιέγερση, δωροδοκία, κλπ.). Επίσης, πορεί να είναι διεθνείς ιδιωτικού, ή 
δηόσιου χαρακτήρα. 
 
Οι αθλητικές διαφορές επιλύονται από τα όργανα απονοής της αθλητικής δικαιοσύνης. Τέτοια θα 
πρέπει να θεωρηθούν κυρίως αυτά που έχουν θεσπιστεί και λειτουργούν ειδικά και όνο για τον 
αθλητισό (όργανα της αθλητικής δικαιοσύνης ε στενή έννοια, π.χ., πρωτοβάθια δικαιοδοτικά 
όργανα, Α.Σ.Ε.Α.., επιτροπές επίλυσης οικονοικών διαφορών, Ε.ΦΙ.Π, κλπ.), αλλά και αυτά που 
αποτελούν όργανα απονοής δικαιοσύνης άλλης ορφής και εξετάζουν κατά περίπτωση αθλητικές 
διαφορές (όργανα της αθλητικής δικαιοσύνης ε ευρεία έννοια, π.χ., ποινικά, πολιτικά, διοικητικά 
δικαστήρια). Σύφωνα ε τα παραπάνω, όταν τα ποινικά δικαστήρια επιλαβάνονται των αδικηάτων 
του αθλητικού ποινικού δικαίου ενεργούν ως όργανα απονοής της αθλητικής δικαιοσύνης ε την 
ευρεία έννοια. 
 
Ντόπιγκ 
 
Το ντόπινγκ είναι ένα σύγχρονο κοινωνικό πρόβληα που έχει 4 διαστάσεις: α) την ηθική / 
δεοντολογική, β) την ιατροφαρακευτική, γ) τη νοική και δ) την τεχνική / αναλυτική / διαδικαστική. 
Ο καλύτερος τρόπος αντιετώπισής του είναι η πρόληψη που θα στηρίζεται στη σωστή, 
ολοκληρωένη και υπεύθυνη ενηέρωση των επλεκόενων ε το πρόβληα αθλητών, γυναστών, 
προπονητών, γιατρών, αθλητικών παραγόντων, αλλά και εκείνη του ευρύτερου κοινωνικού 
περιβάλλοντος και ιδιαίτερα γονέων και εκπαιδευτικών. Λόγω της επορευατοποίησης του 
αθλητισού, η προσπάθεια  για την πλήρη εξάλειψη του ντόπινγκ στον αθλητισό ίσως είναι ένας η 
ρεαλιστικός (ή ακροπρόθεσος) στόχος. Σαφώς, προληπτικά και πειθαρχικά έτρα λαβάνονται και 
αυξάνονται για τη είωση του προβλήατος, αλλά δεν αρκούν. Η πραγατική λύση στο πρόβληα της 
χρήσης φαράκων στον αθλητισό βρίσκεται στην εκπαίδευση και σωστή ενηέρωση, η οποία πρέπει 
να είναι ία συνεχής διαδικασία που να περιλαβάνει τη συνεργασία διάφορων οάδων. 
 
Σχεδιασός, οργάνωση και υλοποίηση προγραάτων ελέγχου ντόπιγκ 
 
Η Υπουργική Απόφαση 19514/26/04/05 (ΦΕΚ 648/Β/16/05/05) ρυθίζει τις λεπτοέρειες για το 
σχεδιασό, την οργάνωση και την υλοποίηση προγραάτων ελέγχου ντόπινγκ. Σύφωνα ε αυτή, το 
Εθνικό Συβούλιο Καταπολέησης του Ντόπινγκ (ΕΣΚΑΝ) ορίζεται ως το καθ’ ύλην αρόδιο 
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όργανο για το γενικό σχεδιασό των ελέγχων ντόπινγκ και την υλοποίηση του ετήσιου προγράατος 
και της κατανοής των ελέγχων ντόπινγκ στους αθλητές, εντός και εκτός αγώνων. Η εκτέλεση των 
ελέγχων αυτών πραγατοποιείται από πρόσωπα, ή επιτροπές που έχει ορίσει το ΕΣΚΑΝ, σε 
συνεργασία, όπου απαιτείται, ε αρόδιους φορείς ε βάση το οργανωτικό πλαίσιο που έχει ορίσει το 
ίδιο. Για το σκοπό αυτό τηρεί ητρώο πιστοποιηένων δειγατοληπτών, το οποίον ανανεώνει το 
εκέβριο κάθε χρόνου. Οι δειγατολήπτες πορούν να αναβαθίζονται ε βάση κριτήρια όπως 
επειρία, κατάρτιση, επιτυχή διενέργεια ελέγχων, κλπ. Όλοι οι αθλητές όλων των αθληάτων που 
υπάγονται σε Οοσπονδίες υπόκεινται σε έλεγχο ντόπινγκ. 
 
Ο Κατάλογος Ελεγχόενων Αθλητών (ΚΕΑ) είναι ο κατάλογος των αθλητών για τους οποίους το 
ΕΣΚΑΝ συλλέγει έσω των Οοσπονδιών τους τα whereabouts (δηλαδή το που βρίσκονται ανά πάσα 
στιγή, ώστε να είναι δυνατός ο εντοπισός τους για πιθανό έλεγχο εκτός αγώνα). Καταρτίζεται από 
το ΕΣΚΑΝ την αρχή κάθε ηερολογιακού έτους και πορεί να τροποποιηθεί οποτεδήποτε έσα στη 
χρονιά. Οι αθλητές ενηερώνονται για τη συετοχή τους στον ΚΕΑ έσω των οικείων 
Οοσπονδιών. Είναι σηαντικό να αναφερθεί ότι ο έλεγχος εκτός αγώνων δεν περιορίζεται όνο 
στους αθλητές του ΚΕΑ. Η διαδικασία της συλλογής και της διαχείρισης των whereabouts είναι 
διαφορετική για τα ατοικά και τα οαδικά αθλήατα. Τα σχετικά έντυπα υπάρχουν στην ιστοσελίδα 
του ΕΣΚΑΝ (www.eskan.gr) στην ενότητα «Σελίδα του Αθλητή». 
 
Εξαίρεση Χρήσης για Θεραπευτικούς Σκοπούς (TUEs)  
 
Προβλέπεται η κατ’ εξαίρεση χρήση απαγορευένων ουσιών / εθόδων για θεραπευτικούς σκοπούς 
(Ε.Χ.Θ.Σ.)  Therapeutic Use Exemptions (T.U.E.). Το αργότερο 21 ηέρες πριν τη συετοχή τους 
σε αγώνες οι αθλητές διεθνούς επιπέδου υποβάλλουν το αίτηα για T.U.E. προς τη διεθνή 
Οοσπονδία, ενώ οι αθλητές εθνικού επιπέδου προς το ΕΣΚΑΝ. Απαραίτητα στοιχεία που 
επισυνάπτονται είναι η ιατρική γνωάτευση και η δοσολογία του φαράκου που λαβάνει. Το αίτηα 
δεν πορεί να έχει αναδροική ισχύ, εκτός αν ήταν αναγκαία η επείγουσα θεραπευτική αντιετώπιση 
και αν δεν υπήρχε χρόνος για την υποβολή, ή την εξέταση αιτήατος. 
 
Επιτροπή TUE 
 
Στο ΕΣΚΑΝ λειτουργεί ειδική τριελής επιτροπή που αποτελείται από γιατρούς ε εξειδίκευση στο 
αντικείενο (αθλητιατρική, κακώσεις, κλπ.) και έχει ως αροδιότητα την έγκριση / απόρριψη των 
αιτηάτων T.U.E.. Τα περισσότερα έλη της επιτροπής πρέπει να είναι ανεξάρτητα από το ΕΣΚΑΝ. 
 
Συνοπτική διαδικασία έγκρισης (abbreviated TUEs).  
 
Αναγνωρίζεται ότι ορισένες ουσίες χρησιοποιούνται στη θεραπεία καταστάσεων που απαντώνται 
συχνά στους αθλητές. Για τις ουσίες αυτές αρκεί η αποστολή του αιτήατος (δεν χρειάζεται έγκριση). 
Περιορίζονται αυστηρά στις: α) β2 αγωνιστές δι’ εισπνοής (φοροτερόλη, σαλβουταόλη, 
σαλετερόλη, τερβουταλίνη) και β) γλυκοκορτικοστεροειδή χορηγούενα έσω οποιασδήποτε άλλης 
οδού εκτός από στόατος, ορθού, ενδοφλέβια, ενδουϊκά. Να σηειωθεί ότι λεπτοέρειες σχετικά ε 
όλες τις ουσίες και άλλες πληροφορίες υπάρχουν στην Κ.Υ.Α. περί «Καθορισού Απαγορευένων 
Ουσιών και Μεθόδων Ντόπινγκ», η οποία εκδίδεται στο τέλος κάθε χρόνου και περιλαβάνει και 
τυχόν αλλαγές που έχουν καθιερωθεί παγκοσίως από το W.A.D.A. 
 
Πειθαρχικές Κυρώσεις 
 
Για τον αθλητή που συετείχε σε ατοικό αγώνισα η παράβαση ντόπινγκ κατά τη διάρκεια 
αθλητικής συνάντησης συνεπάγεται την ακύρωση της συετοχής του στο αγώνισα, πιθανή στέρηση 
βραβείων και εταλλίων, ανεξάρτητα από οποιεσδήποτε άλλες κυρώσεις. Αν η παράβαση αφορά 
αθλητή που συετέχει σε οαδικό άθληα, ή σε οαδικό αγώνισα ατοικού αθλήατος, τότε 
εφαρόζονται οι κανονισοί της οικείας Παγκόσιας Αθλητικής Οοσπονδίας. Οι πειθαρχικές 
κυρώσεις βάσει του νόου 3057/2002 πορεί να είναι από έγγραφη επίπληξη έως ισόβια απαγόρευση 
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συετοχής στη διεξαγωγή αθλητικών συναντήσεων και διοργανώσεων, καθώς και χρηατικό 
πρόστιο. 
 
Αρόδια Πειθαρχικά Όργανα 
 
Ο νόος 2725/1999, όπως ισχύει, ορίζει τα αρόδια πρωτοβάθια πειθαρχικά όργανα (άρθρα 119, 
127Β, 129), που συγκροτούνται στις αθλητικές Οοσπονδίες και εξετάζουν τις υποθέσεις σύφωνα ε 
τους νόους και τον πειθαρχικό κανονισό της κάθε ίας. Σε αυτόν προβλέπονται διατάξεις για την 
απαγγελία της πειθαρχικής κατηγορίας, τη διαδικασία ενώπιον του οργάνου και την ακρόαση του 
προσώπου που διώκεται. Τις αποφάσεις των οργάνων πορεί να προσβάλει σε 2
ο
 βαθό αυτός στον 
οποίο επιβλήθηκε η κύρωση, ή το ΕΣΚΑΝ. Το τελευταίο έχει δικαίωα να προσφύγει όνον όταν 
εκτιά ότι η πειθαρχική κύρωση που επιβλήθηκε, δεν ήταν ανάλογη ε το είδος της παράβασης. Τα 
αρόδια δευτεροβάθια πειθαρχικά όργανα είναι το Ανώτατο Συβούλιο Επίλυσης Αθλητικών 
ιαφορών (Α.Σ.Ε.Α..), ή η Επιτροπή Εφέσεων της Ε.Π.Ο. 
 
Ποινικές ιατάξεις 
 
Η Ελλάδα είναι ένα από τα λίγα κράτη που διαθέτει ειδικές ποινικές διατάξεις για το ντόπινγκ. 
Ενδεικτικά αναφέρεται ότι σύφωνα ε το νόο 3057/2002, όποιος χορηγεί σε αθλητή φυσική, ή 
χηική ουσία, ή βιολογικό, ή βιοτεχνολογικό υλικό, ή εφαρόζει σε αυτόν απαγορευένη έθοδο, ε 
σκοπό τη βελτίωση της αγωνιστικής του διάθεσης, ικανότητας και απόδοσής του, κατά τη διάρκεια 
αθλητικών γεγονότων, ή ενόψει αυτών, τιωρείται ε φυλάκιση τουλάχιστον 2 χρόνων και ε 
χρηατική ποινή. Αν ο αθλητής είναι ανήλικος, τότε επιβάλλεται ποινή φυλάκισης έως 10 χρόνων. Η 
επιβολή όνο χρηατικής ποινής, ακόα και αν υπάρχουν ελαφρυντικά, απαγορεύεται. Σε αυτόν, που 
καταδικάστηκε, επιβάλλεται, επίσης, η απαγόρευση άσκησης επαγγέλατος σχετικό ε τον αθλητισό 
για όσο διάστηα του έχει επιβληθεί η στέρηση ελευθερίας. Ο αθλητής, που διαπράττει ανάλογο 
αδίκηα, τιωρείται, επίσης, ε φυλάκιση έως 2 χρόνια.  
 
Επίλογος 
 
Στην παραπάνω παρουσίαση καταβλήθηκε προσπάθεια να συζητηθούν κάποια στοιχεία γύρω από τα 
θέατα της αθλητικής δικαιοσύνης και ειδικότερα του ντόπινγκ. Η διάταξη του νέου νόου για την 
οργάνωση και διεξαγωγή τακτικών σειναρίων επιόρφωσης είναι προς τη σωστή κατεύθυνση.  
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Υ.Α. 19.514/16.05.2005 
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8ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΕ ΜΕΓΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ: 
Η ΠΕΡΙΠΤOΣΗ ΤOΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚOΝ ΑΓOΝOΝ «ΑΘΗΝΑ 2004» 
 
Σταυρόπουλος, Σ. & Αυθίνος, Ι. 
Τήα Επιστήης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισού, Πανεπιστήιο Αθηνών 
 
Εισαγωγή 
 
Όπως χαρακτηριστικά επισηαίνεται από τον Groote (2005), οι Ολυπιακοί Αγώνες (ΟΑ) είναι «...το 
εγαλύτερο θέαα στη γη, ε τους περισσότερους συετέχοντες στην ιστορία και το ευρύτερο 
τηλεοπτικό κοινό που υπήρξε ποτέ». Ήδη από τους ΟΑ του Λος Άντζελες του 1984 η διοργάνωσή 
τους υλοποιείται ε την αξιοποίηση των αρχών του σύγχρονου άνατζεντ (Αυθίνος & Γαργαλιάνος, 
2003). Ειδικότερα, όως, από τους ΟΑ του Σίδνεϊ 2000 είναι πλέον σαφής η αναφορά σε αρχές 
σχεδιασού αντιετώπισης πιθανών κινδύνων και απωλειών (Stamatakis, Gargalianos, Afthinos & 
Nassis, 2003). Οι ΟΑ της Αθήνας 2004 ήταν επιβεβληένο να διοργανωθούν ε λεπτοερή 
προγραατισό, προσδίδοντας ιδιαίτερη έφαση στη διαχείριση κινδύνων (risk management), 
τοέας που επεριέχεται στη διαχείριση ενός έργου.  
 
Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας 
 
Σύφωνα ε το Verzuh (2002), οι βασικές λειτουργίες διαχείρισης ενός έργου διακρίνονται σε 
ορισό, προγραατισό και έλεγχο αυτού. Οι περιορισοί χρόνου – κόστους  ποιότητας ε 
αλληλένδετη συσχέτιση, καθορίζουν τις τεχνικές του άνατζεντ που θα εφαροστούν. Οι 
βασικότερες έθοδοι διαχείρισης εγάλων έργων είναι οι ακόλουθες (Martin, 2003): PERT (Program 
Evaluation and Review Technique), CPM (Critical Path Method), APM (Agile Project Management), 
και PRINCE (PRojects IN Controlled Environments). Σύφωνα ε την επίσηη ιστοσελίδα του 
Υπουργείου Επορίου της Βρετανικής Κυβέρνησης (http://www.ogc.gov.uk/prince2), το PRINCE 2 
(Alleman, 2002), είναι ια προκαθορισένη διαδικασία, τα κύρια χαρακτηριστικά της οποίας είναι ο 
σχεδιασός ε βάση το παραγόενο προϊόν  υπηρεσία και ο διαχωρισός του έργου σε ελεγχόενα 
στάδια. Η συγκεκριένη έθοδος κρίθηκε ως η περισσότερο ενδεικνυόενη για τη διερεύνηση του 
θέατος της παρούσας  έρευνας.   
 
Σχήα1: Οι βασικές λειτουργικές διαδικασίες του οντέλου PRINCE 2 
 
ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ (Ρ)
ΗΛΣΗ
ΕΡΓΟΥ
 
 
Μεθοδολογία 
 
Η απουσία τεκηριωένης βιβλιογραφικής αναφοράς για την ύπαρξη θεωρητικού οντέλου που να 
καλύπτει τη διοργάνωση των ΟΑ οδηγεί στην εξέταση του ζητήατος ε κριτήρια ποιοτικής έρευνας 
και τη σκόπιη επιλογή του προς εξέταση δείγατος (Sells, Smith & Newfield, 1997; Lazaraton, 
2003). Σύφωνα ε τους Stamatakis, Gargalianos, Afthinos & Nassis (2003), θα αρκούσαν οι σε 
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βάθος συνεντεύξεις των στελεχών που αντιπροσωπευτικά θα επιλέγονταν ανά επίπεδο επλοκής των 
στη διαχείριση των Αγώνων. Κατά συνέπεια, η έθοδος που εφαρόστηκε για τη συλλογή δεδοένων 
ήταν η δοηένη συνέντευξη ε τη χρήση συγκεκριένων ερωτήσεων που απορρέουν από το 
θεωρητικό πλαίσιο PRINCE 2. ιαπιστώθηκε ότι υπήρχαν ιεραρχικά 4 επίπεδα, στα οποία 
εφαρόστηκαν οι αρχές διαχείρισης έργου. Επιλέγοντας τον αγωνιστικό τοέα ως πιο 
αντιπροσωπευτικό, εντοπίσθηκαν τα σηαντικότερα στελέχη (2 άνδρες και 3 γυναίκες), από τα οποία 
ζητήθηκε να παραχωρήσουν τις απαιτούενες συνεντεύξεις. 
 
Σχήα 2:  Επίπεδα ερωτώενων 
 
Επίπεδο Θέση Αροδιότητα 
1
ο
  Εκπρόσωπος ΟΕ Κατευθυντήριες οδηγίες 
2
ο
  Γενικός Σχεδιαστής 
Σχεδιαστής – διαχειριστής  γενικού 
προγράατος (master plan) 
3
ο
  Γενικός ιευθυντής Έλεγχος υλοποίησης προγράατος 
4
ο
  ιευθυντής Αθληάτων Εκπόνηση λειτουργικών σχεδίων 
5
ο
  ιευθυντής Εγκαταστάσεων Υλοποίηση λειτουργικών εντολών 
 
Κάθε τηλεφωνική επαφή ακολουθήθηκε από ια επεξηγηατική – επιβεβαιωτική επιστολή (confirm 
letter), διασφαλίζοντας έτσι τα δικαιώατα των συετεχόντων (Sell, Smith & Newfield, 1997).  
Αέσως ετά από κάθε τηλεφωνική επικοινωνία και συνέντευξη, ο ερευνητής κρατούσε σηειώσεις 
ε σκοπό την αποτύπωση εντυπώσεων, συναισθηάτων, ή αντιδράσεων (Hinojosa, Mosey, Ely & 
Mariano, 1989), παρέχοντας έτσι λεπτοερέστερες πληροφορίες για τα υπό διερεύνηση ζητήατα. 
Μέσα σε 5 ηέρες, αναλύθηκαν οι παρατηρήσεις που διαπιστώθηκαν (προβλήατα ακουστικότητας, 
κατανόησης περιεχοένου ερωτήσεων, κλπ), ε σκοπό την πιθανή τροποποίηση της επόενης 
συνέντευξης, ενώ όλες ολοκληρώθηκαν στο χρονικό διάστηα από 01.05.2006 έως 15.06.2006. 
Τέλος, στάλθηκε ε ηλεκτρονικό τρόπο σε όλους τους ερωτηθέντες ευχαριστήρια επιστολή. 
Υποβλήθηκαν 7 ερωτήατα που κάλυπταν τις αντίστοιχες ενότητες του θεωρητικού πλαισίου 
(Hinojosa, Mosey, Ely & Mariano, 1989). Τα ερωτήατα αυτά παρουσιάστηκαν ε τον ίδιο τρόπο και 
σειρά στον κάθε ερωτώενο, ενώ και η επιλογή των εναλλακτικών ερωτήσεων (probes) περιορίστηκε 
σε ία εκ των προτέρων καθορισένη λίστα (Καπίτσης & Χαραχούσου, 1999).  
 
Η διασφάλιση της εγκυρότητας της έρευνας, έγινε ε την επιλογή ενός τουλάχιστον στελέχους ανά 
επίπεδο εργασίας στη διοργάνωση των ΟΑ Αθήνα 2004, στα καθήκοντα του οποίου περιλαβανόταν 
η διαχείριση  του έργου, ώστε να καλυφθεί όλο το φάσα εφαρογής του (Sells, Smith & Newfield, 
1997). Η αξιοπιστία της έρευνας, διασφαλίστηκε ε τη διαδικασία της διασταύρωσης των στοιχείων 
(τριγωνοποίηση  triangulation) (Nelson & Thomas, 2003), ε σκοπό τη στήριξη των ερευνητικών 
συπερασάτων. Η ανάλυση των δεδοένων βασίστηκε στην εθνογραφική – ποιοτική  (qualitative) 
(Elly, 1989). Αφού κωδικοποιηθήκαν και διασταυρώθηκαν εταξύ τους ε σκοπό την εξέταση της 
ύπαρξης ταυτόσηων απόψεων (Lazaraton, 2003), τα δεδοένα κατηγοριοποιηθήκαν σε θεατικές 
ενότητες. 
 
Αποτελέσατα 
 
Οι απόψεις των ερωτηθέντων που αφορούν στην εφαρογή των αρχών διαχείρισης του έργου, 
ταξινοήθηκαν (Alleman, 2002) στις 8 θεατικές ενότητες ως εξής: 
 
 
 
 
 
 
7
ο
 Συνέδριο Αθλητικής ιοίκησης  2006 
Πολιτιστικό Κέντρο Ευόσου                          24 – 26 Νοεβρίου 2006 62 
 
Σχήα 3: Αποτελέσατα απαντήσεων 
 
Θεατική ενότητα Αποτελέσατα  Τριγωνοποίηση 
Κατεύθυνση 
Υπήρξε συνεχής κατεύθυνση σε όλη τη 
διάρκεια του έργου. 
Ναι, σε όλα τα επίπεδα 
Εκκίνηση 
Ενεργοποιήθηκαν έγκαιρα οι διαδικασίες 
εκκίνησης. 
Ναι, σε όλα τα επίπεδα 
Θεσοθέτηση 
ιάσταση απόψεων για επαρκή 
θεσοθέτηση.  
Μερική, κυρίως στα 
ενδιάεσα επίπεδα. 
ιαχείριση 
παραδοτέων  
ιάσταση απόψεων ε αντίκτυπο στις 
απόψεις περί αξιολόγησης της 
βιωσιότητας του έργου 
Μερική, κυρίως εταξύ 
4
ου
  και 5
ου
 επιπέδου. 
Οριοθέτηση 
Ταύτιση απόψεων σχετικά ε την 
παρακολούθηση της προόδου  
υλοποίησης των τεθέντων  στόχων 
Ναι, σε όλα τα επίπεδα 
Έλεγχος 
ιάσταση απόψεων σχετικά ε την 
παρακολούθηση της διασφάλισης 
ποιότητας. 
Μερική, κυρίως στα 
ενδιάεσα επίπεδα. 
Κλείσιο 
Ταύτιση απόψεων σχετικά ε το ότι η 
διοργάνωση ολοκληρώθηκε ε οαλές 
διαδικασίες. 
Ναι, σε όλα τα επίπεδα 
Προγραατισός 
Παντού ο προγραατισός ήταν ια 
συνεχής διαδικασία.  
Ναι, σε όλα τα επίπεδα 
 
Συζήτηση 
 
Η έρευνα κατέδειξε ότι κατά τη διοργάνωση των ΟΑ της Αθήνας 2004, σε γενικές γραές 
εφαρόσθηκαν σε εγάλο βαθό οι βασικότερες αρχές διαχείρισης έργου, όπως αυτές περιγράφονται 
στο οντέλο PRINCE 2. Σύφωνα ε το γενικό σχέδιο (master plan), καθορίσθηκαν έγκαιρα οι 
βασικοί χρονικοί περιορισοί (milestones), οι οποίοι οδήγησαν στην ανάπτυξη των επί έρους 
δραστηριοτήτων (tasks). Εάν οι στόχοι ενός έργου και η εθοδολογία επίτευξής τους δεν είναι 
γνωστοί από την αρχή είναι δύσκολο να εκπαιδευθούν τα επλεκόενα στελέχη και, ως εκ τούτου, 
είναι δύσκολο το αποτέλεσα να είναι επιτυχηένο (Horluck, Krommergaard, Nielsen & Lindgren, 
2003). Η όλη διαδικασία αρχικά συντονίστηκε και κυριολεκτικά καθοδηγήθηκε από τη ΟΕ, ε 
σκοπό τη διασφάλιση υλοποίησης των απαιτήσεων που είχαν τεθεί.  
 
Ειδικότερα σε σχέση ε προγενέστερους ΟΑ, όπως αυτοί εξετάστηκαν σε ζητήατα διαχείρισης 
κινδύνων (Stamatakis, Gargalianos, Afthinos & Nassis, 2003), διαπιστώθηκε ότι υπήρχε 
αποτελεσατικότερη επικοινωνία εταξύ των διάφορων επιπέδων λειτουργίας, ενώ ο ρόλος και η 
επλοκή του ιευθυντή Εγκαταστάσεων στη διαχείριση του έργου ήταν πιο ενεργός και 
αποτελεσατικός. Ακόη, διαπιστώθηκε ότι η άποψη περί της αναγκαιότητας ολοκλήρωσης του 
έργου την ηεροηνία έναρξης των Αγώνων ήταν καθολικά αποδεκτή, ενώ δεν διαπιστώθηκε να 
τίθενται ζητήατα αναστολής τους για λόγους οικονοικής φύσεως. Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνεται 
και από αναφορές όπως του Ljubicic (2006), όπου γίνεται νεία για τη εγάλη ηρωική (heroic), 
«τελευταίας στιγής προσπάθεια», ώστε όλα να γίνουν εξαίρετα. Προτείνεται σε ελλοντική έρευνα 
να εξεταστεί σε ποιο βαθό ωριότητας εφαρόστηκαν οι αρχές διαχείρισης έργου, ανά επίπεδο που 
το διαχειρίστηκαν και ε τι προβλήατα.  
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Τήα Επιστήης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισού, Πανεπιστήιο Θεσσαλίας 
 
Εισαγωγή 
 
Ένας σηαντικός παράγοντας στην εκπαιδευτική διαδικασία είναι η αντίληψη που έχουν οι 
εκπαιδευτικοί για την αποτελεσατικότητά τους (TschannenMoran & WoolfolkHoy, 2001). Σειρά 
ερευνών φανερώνουν ότι εκπαιδευτικοί ε ισχυρή αντιλαβανόενη αποτελεσατικότητα είναι πιο 
δεκτικοί σε νέες ιδέες και καινοτοίες, έχουν εγαλύτερη δέσευση στη διδασκαλία, καταβάλλουν 
εγαλύτερη προσπάθεια, είναι λιγότερο κριτικοί ε τους αθητές που κάνουν λάθη και παρέχουν 
βοήθεια στους «αδύνατους» αθητές (Hoy & Spero, 2005; Ross, 1998; TschannenMoran & 
WoolfolkHoy, 2001). Σύφωνα ε τους Guskey & Passaro (1994), η αυτόαποτελεσατικότητα του 
εκπαιδευτικού πορεί να οριστεί ως το πιστεύω, ή η πεποίθησή του ότι πορεί να επηρεάσει τη 
άθηση των αθητών, ακόα και εκείνων που είναι δύσκολοι, ή η παρακινηένοι. 
 
Από τα διάφορα εργαλεία που κατά καιρό έχουν αναπτυχθεί για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, η 
Κλίακα Αντιλαβανόενης Αποτελεσατικότητας Εκπαιδευτικών (ΚΑΑΕ) (Teachers Sense of 
Efficacy Scale, των TschannenMoran & WoolfolkHoy, 2001) φαίνεται να είναι το πιο 
ολοκληρωένο εργαλείο. Ένα σηαντικό του πλεονέκτηα είναι ότι δεν είναι αυστηρά εξειδικευένο 
και, συνεπώς, πορεί να εφαροστεί σε εκπαιδευτικούς διάφορων βαθίδων και ειδικοτήτων.   
 
Η έχρι τώρα ελέτη της αποτελεσατικότητας έχει περιοριστεί σε εκπαιδευτικούς που διδάσκουν τα 
παραδοσιακά αντικείενα του αναλυτικού προγράατος. Λίγες πληροφορίες υπάρχουν για την 
αποτελεσατικότητα εκπαιδευτικών που επλέκονται σε καινοτόα προγράατα. Επίσης, 
περιορισένα ερευνητικά δεδοένα αναφέρονται στην καταλληλότητα εφαρογής της ΚΑΑΕ σε 
πολιτισικά περιβάλλοντα διαφορετικά από αυτό που αρχικά είχε αναπτυχθεί. Τέλος, ενώ η 
αποτελεσατικότητα των εκπαιδευτικών έχει ελετηθεί σε σχέση ε διάφορους παράγοντες που 
αφορούν στη συπεριφορά του εργαζόενου (όπως, για παράδειγα, ε την παρατεταένη απουσία, 
την επαγγελατική εξουθένωση και το άγχος) (Brouwers & Tomic, 2000; TschannenMoran & 
WoolfolkHoy, 2001) απουσιάζουν έρευνες που να τη συνδέουν ε την επαγγελατική ικανοποίηση.  
 
Σκοπός της έρευνας 
 
Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να ελετήσει την καταλληλότητα της ΚΑΑΕ για εφαρογή σε 
εκπαιδευτικούς που διδάσκουν ένα καινοτόο άθηα, αυτό της Ολυπιακής Παιδείας, το οποίο 
διδάσκεται στα σχολεία από το 2000.  
 
Μεθοδολογία 
 
είγα: Στην έρευνα συετείχαν 175 εκπαιδευτικοί που δίδασκαν το άθηα της Ολυπιακής 
Παιδείας.  Από αυτούς 66 ήταν άνδρες και 82 γυναίκες, ενώ 7 παρέλειψαν να δηλώσουν το φύλο τους.  
Η έση ηλικία τους ήταν 34.55 έτη (ΤΑ = 3.53), ε 3.62 έτη διδακτικής επειρίας (ΤΑ = 2.93). 
 
Όργανα έτρησης 
 
Αυτόαποτελεσατικότητα. Η ιδιότητα αυτή αξιολογήθηκε ε την ΚΑΑΕ των TschannenMoran & 
WoolfolkHoy (2001), η οποία περιλαβάνει 24 ερωτήσεις για την αξιολόγηση 3 διαστάσεων της 
αποτελεσατικότητας των εκπαιδευτικών: 1) αποτελεσατικότητα στρατηγικών διδασκαλίας (8 
θέατα, π.χ., Σε ποιο βαθό πορείς να χρησιοποιείς διάφορες εθόδους αξιολόγησης της επίδοσης 
των αθητών σου;), 2) αποτελεσατικότητα διοίκησης της τάξης (8 θέατα, π.χ., Σε ποιο βαθό 
πορείς να ελέγχεις συπεριφορές που διασπούν τη συνοχή της τάξης;) και 3) αποτελεσατικότητα 
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επλοκής των αθητών σε διαδικασίες άθησης (8 θέατα, π.χ., Σε ποιο βαθό πορείς να 
ενθαρρύνεις τη δηιουργικότητα των αθητών σου;).  Οι απαντήσεις δίνονταν σε 9βαθη κλίακα, 
όπου 1 = καθόλου και 9 = σε πολύ εγάλο βαθό. 
 
Ικανοποίηση από την εργασία. Για την αξιολόγηση της ικανοποίησης από την εργασία 
χρησιοποιήθηκε το ερωτηατολόγιο Καταγραφής της Επαγγελατικής Ικανοποίησης (Employee 
Satisfaction Inventory, των Koustelios & Bagiatis (1997). Από τις 6 διαστάσεις του ερωατολογίου 
στην παρούσα έρευνα χρησιοποιήθηκε όνο η υποκλίακα «η ίδια η φύση της εργασίας» (4 θέατα, 
π.χ., Η δουλειά ου είναι αξιόλογη).  Προηγούενες έρευνες έδειξαν ότι ο παράγοντας αυτός είναι ο 
πιο σηαντικός της επαγγελατικής ικανοποίησης σε καθηγητές φυσικής αγωγής (Koustelios & 
Tsigilis, 2005).  Οι απαντήσεις δίνονταν σε 5βαθη κλίακα, όπου 1 = διαφωνώ έντονα και 5 = 
συφωνώ έντονα. 
 
ιαδικασία: Τα ερωτηατολόγια διανεήθηκαν στους συετέχοντες κατά τη διάρκεια 2 σειναρίων 
Ολυπιακής Παιδείας. Η συετοχή τους στην έρευνα ήταν εθελοντική. Οι συετέχοντες 
διαβεβαιώθηκαν ότι οι απαντήσεις τους θα χρησιοποιηθούν όνο για ερευνητικούς σκοπούς.  Ένας 
ερευνητής ήταν πάντα παρών για να απαντήσει σε τυχόν απορίες τους. 
 
Αποτελέσατα  
 
Για την εξέταση της εσωτερικής δοής της ΚΑΑΕ χρησιοποιήθηκε η διερευνητική παραγοντική 
ανάλυση. Για τον καθορισό των διαστάσεων της κλίακας εφαρόστηκε η έθοδος της παράλληλης 
ανάλυσης (parallel analysis) (Horn, 1965), η οποία χαρακτηρίζεται ως η πιο ακριβής (Hayton, Allen & 
Scarpello, 2004). Εφαρογή της παράλληλης ανάλυσης σε 60 τυχαία δείγατα από το αρχικό 
φανέρωσε ότι ένας παράγοντας πρέπει να διατηρηθεί, ο οποίος ερήνευε το 55.90% της κοινής 
διακύανσης (a = .97). Οι φορτίσεις των θεάτων στον παράγοντα κυάνθηκαν από .53 έως .83. Η 
έση τιή του παράγοντα ήταν 6.79 (ΤΑ = 1.07). Η εσωτερική συνοχή της «ικανοποίησης από την 
ίδια τη φύσης της εργασίας» ήταν ικανοποιητική ε τιή a = .79. (MT = 4.27, TA = .65). Η ανάλυση 
συσχέτισης αποκάλυψε ία στατιστικά σηαντική σχέση εταξύ της αποτελεσατικότητας των 
εκπαιδευτικών και της ικανοποίησής τους από τη φύση της εργασίας (r = .30, p = .008). 
 
Συζήτηση 
 
Η αποτελεσατικότητα που βιώνουν οι εκπαιδευτικοί έχει χαρακτηριστεί ως ία απλή έννοια ε 
σηαντικές, όως, επιδράσεις στην εκπαιδευτική διαδικασία. Η ύπαρξη ενός έγκυρου και αξιόπιστου 
οργάνου, το οποίο πορεί να εφαροστεί σε διαφορετικά πολιτισικά και εκπαιδευτικά περιβάλλοντα 
πορεί να προωθήσει σηαντικά την έρευνα. Από τα αποτελέσατα της παρούσας ελέτης φαίνεται 
ότι η ΚΑΑΕ πορεί να εφαροστεί για την αξιολόγηση της συνολικής αποτελεσατικότητας των 
διδασκόντων της Ολυπιακής Παιδείας. Η εφάνιση ίας όνο διάστασης συφωνεί ε τα 
αποτελέσατα των TschannenMoran & WoolfolkHoy (2001), οι οποίοι καταλήγουν στο 
συπέρασα ότι όταν οι συετέχοντες είναι εκπαιδευτικοί ε ικρή διδακτική επειρία τότε η 
ΚΑΑΕ πορεί να περιγραφθεί αποτελεσατικά από έναν παράγοντα.  Το γεγονός ότι το άθηα της 
Ολυπιακής Παιδείας έχει πρόσφατα εισαχθεί στο Ελληνικό σχολείο και δεν προβλέπονται εξετάσεις 
στο αντικείενο αυτό πιθανόν να επόδισε τους διδάσκοντες να σχηατίσουν σαφή εικόνα για την 
επιτυχία, ή αποτυχία των αθητών τους (Henson, Kogan & VachaHaase, 2001).   
 
Η έση τιή των απαντήσεων των εκπαιδευτικών Ολυπιακής Παιδείας δείχνει ία σχετικά υψηλή 
αίσθηση αποτελεσατικότητας. Παρόοιες τιές έχουν αναφερθεί σε προηγούενες έρευνες 
(TschannenMoran & WoolfolkHoy, 2001; TschannenMoran & WoolfolkHoy, in press) για 
εκπαιδευτικούς ε ικρή διδακτική επειρία. Αυτά τα θετικά αποτελέσατα, όως, πορεί να 
οφείλονται εν έρει στην επίδραση διάφορων παραγόντων, όπως η τάση για κοινωνική αποδοχή.  Θα 
ήταν χρήσιο ελλοντικές έρευνες να εξετάσουν την πιθανή αυτή σχέση.   
 
Οι διδάσκοντες την Ολυπιακή Παιδεία φαίνεται να είναι αρκετά ικανοποιηένοι από την εργασία 
τους και πιο συγκεκριένα από το είδος του αντικειένου που διδάσκουν. Το γεγονός αυτό είναι 
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αρκετά θετικό, αφού σειρά ελετών δείχνουν ότι οι εσωτερικές πηγές της επαγγελατικής 
ικανοποίησης σε εγάλο βαθό καθορίζουν τη συνολική ικανοποίηση που βιώνουν οι εκπαιδευτικοί 
(Koustelios & Tsigilis, 2005). 
 
Η θετική συσχέτιση εταξύ της αποτελεσατικότητας που βιώνουν οι εκπαιδευτικοί και της 
ικανοποίησής τους από την ίδια τη φύση της εργασίας είναι προς την αναενόενη κατεύθυνση.  
Εκπαιδευτικοί που πιστεύουν στις ικανότητές τους φαίνεται ότι αισθάνονται και ικανοποιηένοι από 
την εργασία τους. Τέλος, η στατιστικά σηαντική σχέση των 2 αυτών εννοιών, σε συνδυασό ε τα 
αποτελέσατα της παραγοντικής ανάλυσης και της εσωτερικής συνοχής, φαίνεται να συνηγορούν 
υπέρ της καταλληλότητας της εφαρογής της ΚΑΑΕ στο χώρο της εκπαίδευσης.
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ΚΙΝΗΤΡΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΛΛΗΝOΝ ΦΟΙΤΗΤOΝ  
ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ 8ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
 
Γδοντέλη, Κ., Αυγερινού, Β. & Μουντάκης, Κ. 
Τήα Οργάνωσης και 8ιαχείρισης Αθλητισού Πανεπιστηίου Πελοποννήσου 
 
Εισαγωγή 
 
Το ενδιαφέρον για τα κίνητρα των αθλούενων τόσο από τους ερευνητές, όσο και από τα διοικητικά 
στελέχη των χώρων που παρέχουν αθλητικές δραστηριότητες (ιδιωτικά και δηόσια γυναστήρια, 
αθλητικά σωατεία, κλπ.) είναι εγάλο, διότι δίνεται η δυνατότητα να διερευνηθούν οι αιτίες που 
υποκινούν κάποιον στην ενασχόλησή του ε τον αθλητισό. Η εκτίηση των εσωτερικών και των 
εξωτερικών κινήτρων στον αθλητισό είναι ένα πολύ σηαντικό θέα, δεδοένου ότι αυτές οι 
διαφορετικές ορφές κινήτρων, καθώς και οι υποδιαιρέσεις τους, πορούν να οδηγήσουν σε 
διαφορετικά συπεράσατα  
 
Όπως χρησιοποιείται στην καθηερινή ζωή, ο όρος «κίνητρο» αναφέρεται στις αιτίες, ή στο «γιατί» 
και «για ποιο λόγο» της ανθρώπινης συπεριφοράς (Ζέρβας, 2002). Στη βιβλιογραφία υπάρχει εγάλη 
ποικιλία θεωριών που αναφέρονται στη σχέση των κινήτρων ε τη συπεριφορά (Atkinson & Feather, 
1966; Atkinson & Birch, 1978) και αφορούν σε διάφορους παράγοντες που επηρεάζουν την 
ανθρώπινη συπεριφορά, όπως είναι οι βιολογικοί, οι συναισθηατικοί, οι κοινωνικοί και οι 
γνωστικοί.  
 
Τα τελευταία χρόνια γίνεται ία προσπάθεια ώστε οι βασικές θεωρίες των κινήτρων να 
προσαροστούν στα δεδοένα και στις ανάγκες της Φυσικής Αγωγής. Oι αθλητικοί ψυχολόγοι 
κατέληξαν στο συπέρασα ότι υπάρχουν 2 ειδών κίνητρα: α) τα εσωτερικά και β) τα εξωτερικά. Ο 
White (1959), αρχικά διασαφήνισε αυτό που ονοάζεται αποτελεσατικότητα κινήτρων, η οποία είναι 
πολύ σχετική ε τα εσωτερικά κίνητρα (Deci & Ryan, 1985). Η Harter (1978), προέκτεινε τις θεωρίες 
του White (1959), και αναγνώρισε τη σπουδαιότητα των εσωτερικών κινήτρων. Επίσης, τόνισε τη 
σπουδαιότητα των συσχετίσεων ανάεσα στα εσωτερικά και τα εξωτερικά κίνητρα. 
 
Οι απόψεις των White (1959), και Harter (1978), αξιοποιήθηκαν και αναπτύχθηκαν περισσότερο από 
τους Deci & Ryan (1985), οι οποίοι δηιούργησαν τη θεωρία που ονόασαν «Θεωρία Νοητικής 
Αξιολόγησης» (Cognitive Evaluation Theory  CET) ως υποθεωρία της «Θεωρίας Aυτοδιάθεσης» 
(Self Determination Theory  SDT) (Ryan & Deci, 2000). Σύφωνα ε αυτές τις θεωρίες, όταν 
υπάρχει προσωπικός έλεγχος και υψηλότερα επίπεδα συετοχής σε ία δραστηριότητα υπάρχουν και 
υψηλότερα επίπεδα εσωτερικών κινήτρων. Επίσης, υποστηρίχθηκε η ύπαρξη εξωτερικών κινήτρων, 
τα οποία βρίσκονται σε αντιδιαστολή ε τα εσωτερικά.  
 
Μεθοδολογία 
 
είγα: Στην παρούσα έρευνα έλαβαν έρος 122 φοιτητές και 41 φοιτήτριες ηλικίας 1824 ετών από 
3 διαφορετικά πανεπιστηιακά ιδρύατα της Αθήνας (Πανεπιστήιο Αθηνών, Πάντειο Πανεπιστήιο 
και Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο). Οι αθλούενοι φοιτητές συπλήρωσαν ανώνυα το 
ερωτηατολόγιο που τους δόθηκε από την ερευνήτρια στο χώρο του πανεπιστηιακού γυναστηρίου. 
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Όργανα έτρησης: Στηριζόενοι στις θεωρίες των Deci & Ryan, οι Briere, Vallerand, Blais & 
Pellatier (1995), σχεδίασαν στη γαλλική γλώσσα ένα ερωτηατολόγιο που να πορεί να ετρήσει τα 
εσωτερικά κίνητρα, τα εξωτερικά κίνητρα και την απουσία κινήτρων. Οι Pellatier, Tuson, Fortier, 
Vallerand, Briere & Blais (1995), το ετάφρασαν στην αγγλική γλώσσα και έλεγξαν τις ψυχοετρικές 
του ιδιότητες σε 2 έρευνες χρησιοποιώντας επιβεβαιωτική ανάλυση των δεδοένων, η οποία 
υποστήριξε τη συγκεκριένη κλίακα που αποτελείται από 7 υποκλίακες. Πιο συγκεκριένα, το 
ερωτηατολόγιο αναφέρεται στα:  
1. Εσωτερικά κίνητρα (Intrinsic Motivation) που αφορούν στην ενασχόληση ε ία δραστηριότητα 
καθαρά για ευχαρίστηση και ικανοποίηση που προέρχεται από την ενασχόληση αυτή καθ΄ αυτή 
(Deci, 1975). Οι Vallerand et al (1992), υποστήριξαν ότι τα εσωτερικά κίνητρα διακρίνονται σε 3 
επί έρους κατηγορίες: α) εσωτερικά κίνητρα ε στόχους άθησης (Intrinsic Motivation to 
Know), β) εσωτερικά κίνητρα για να αισθανθεί κανείς διέγερση (Intrinsic Motivation to 
Experience Stimulation) και γ) εσωτερικά κίνητρα του για να επιτύχει κανείς πράγατα (Intrinsic 
Motivation Toward Accomplishments).  
2. Εξωτερικά κίνητρα (Extrinsic Motivation), σύφωνα ε τα οποία λειτουργούν εξωτερικοί 
παράγοντες πάνω στον αθλούενο που τον παρακινούν σε ία συπεριφορά όπου διακρίνονται οι 
παρακάτω κατηγορίες: α) προσδιορισός ταυτότητας (Identification), β) ενδοπροβολή 
(Introjection) και γ) εξωτερική ρύθιση (External Regulation).  
3. Απουσία κινήτρων (Amotivation). Πρόκειται για ένα είδος διδαχθείσας αίσθησης της αδυναίας 
(Abramson, Seligman & Teasdale, 1978: 51). 
 
Το ερωτηατολόγιο αυτό σταθίστηκε στην Ελληνική γλώσσα από τον Doganis (2000), σε έρευνα 
που έγινε σε 134 φοιτητές του ΤΕΦΑΑ του ΑΠΘ, ε πολύ καλά αποτελέσατα. Xρησιοποιήθηκε και 
από τους Zahariadis, Tsorbatzoudis & Grouios (2005), σε 452 αθητές γυνασίου ε επίσης 
ικανοποιητικά αποτελέσατα.  
 
Το Sport Motivation Scale αποτελείται από 7 υποκλίακες. Οι 3 αφορούν στα εσωτερικά κίνητρα: α) 
θέση στόχων άθησης, β) επίτευξη στόχων και γ) αίσθηση διέγερσης. Οι άλλες 3 αφορούν στα 
εξωτερικά κίνητρα: α) της εξωτερικής ρύθισης, β) της ενδοπροβολής και γ) του προσδιορισού 
ταυτότητας. Η τελευταία αφορά στην απουσία κινήτρων. Οι φοιτητές απάντησαν σε 28 ερωτήατα σε 
7βάθια κλίακα τύπου Likert, από το διαφωνώ απόλυτα ως το συφωνώ απόλυτα. 
 
Αποτελέσατα  
 
Στην περιγραφική στατιστική ανάλυση βρέθηκε ότι οι αθλούενοι φοιτητές και φοιτήτριες 
συφωνούν ότι τα κίνητρα που τους ωθούν στην άθληση είναι κυρίως εσωτερικά (Μ=4,9 ως Μ=5,3) 
και από τα εξωτερικά σηαντικότερο ρόλο δείχνει να παίζει η «ενδοπροβολή» (Μ=5,2). Από τα 
εξωτερικά κίνητρα, αυτά που αφορούν στον «προσδιορισό ταυτότητας», καθώς και της «εξωτερικής 
ρύθισης» δεν δείχνουν να παίζουν σηαντικό ρόλο (Μ=4,4 και Μ=3,2). Όσον αφορά στον 
παράγοντα της απουσίας κινήτρων φαίνεται ότι δεν επηρεάζει το δείγα της ελέτης (Μ=2,5) 
(πίνακας 1).  
 
Στην ανάλυση συσχέτισης εταξύ των 7 παραγόντων (Pearson Correlations), φάνηκε ότι τα εσωτερικά 
κίνητρα έχουν υψηλή συσχέτιση εταξύ τους, όπως επίσης και τα εξωτερικά κίνητρα «προσδιορισού 
ταυτότητας» και «ενδοπροβολής». Αντίθετα, τα εξωτερικά κίνητρα της «εξωτερικής ρύθισης» δεν 
έχουν υψηλή συσχέτιση ε τους άλλους παράγοντες και η απουσία κινήτρων έχει αρνητική συσχέτιση 
ε κάποιους από τους παράγοντες (πίνακας 1).  
 
Στη στατιστική ανάλυση των 7 παραγόντων σε σχέση ε τα 2 φύλα, στον παράγοντα για την απουσία 
κινήτρων εφαρόστηκε το ttest, το οποίο δεν έδειξε στατιστικά σηαντική διαφορά. Στους 
υπόλοιπους παράγοντες έγινε πολυεταβλητική ανάλυση διασποράς (MANOVA), όπου 
παρατηρήθηκε στατιστικά σηαντική διαφορά στους 3 παράγοντες των εσωτερικών κινήτρων 
ανάεσα στα 2 φύλα στο Wilk’s Lambda ε πιθανότητα p=.01. Στη διακριτή ανάλυση που 
ακολούθησε βρέθηκε στατιστικά σηαντική διαφορά ανάεσα στους παράγοντες των εσωτερικών 
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κινήτρων ε «στόχους άθησης» και των εσωτερικών κινήτρων για να «αισθανθείς διέγερση», όπου 
οι φοιτητές είχαν υψηλότερη επίδοση από τις φοιτήτριες (p< .05. Υ=1,137+1,0680,765). Η 
κατάταξη των αποτελεσάτων έδειξε ότι το ποσοστό της σωστής πρόβλεψης είναι 58,8%. Στους 3 
παράγοντες των εξωτερικών κινήτρων δεν παρατηρήθηκαν στατιστικά σηαντικές διαφορές εταξύ 
των 2 φύλων. 
 
Πίνακας 1. 
 
 Μεταβλητές  κίνητρα ΜΟ ΤΑ r1 r2 r3 r4 r5 r6 
1 Eσωτερικά: Στόχοι άθησης            4,9 1,1       
2 Εσωτερικά: Αίσθηση διέγερσης  5,3 1,0 0,532**      
3 Εσωτερικά: Επίτευξης           5.0 1,1 0,712** 0,537**     
4 Εξωτ: Προσδιορισού ταυτότητας 4,4 1,1 0,587** 0,496** 0,619**    
5 Εξωτερικά: Ενδοπροβολής     5,2 1,0 0,536** 0,509** 0,473** 0,465**   
6 Εξωτερικά: Εξωτερικής ρύθισης 3,2 1,2 0,265** 0,216** 0,357** 0,485 0,393**  
7 Απουσία κινήτρων              2,5 1,2  ,022  ,188* 0,19 0,23 0,002 0,302** 
 
**P<0,01  *p<0,05 (υπάρχει σηαντική διαφορά) 
 
Συζήτηση 
 
Τα αποτελέσατα της ελέτης έδειξαν ότι κυρίως τα εσωτερικά κίνητρα είναι αυτά που επηρεάζουν 
τη συετοχή των φοιτητών/τριών στα αθλητικά πανεπιστηιακά προγράατα. Ανάλογα 
αποτελέσατα παρατήρησαν οι Doganis (2000), και Zahariadis et al (2005). Ο συντελεστής 
συσχέτισης (Pearson Correlation) έδειξε ότι υποστηρίζεται η διακριτή εγκυρότητα των 7 
υποκλιάκων. Παρόοια αποτελέσατα βρήκαν και οι Zahariadis et al (2005), Martins & Webber 
(2002) και Tsorbatzoudis, Moschopoulou, Zahariadis, Barkoukis & Alexandris (2000). Φάνηκε ότι οι 
φοιτητές είχαν υψηλότερη επίδοση από τις φοιτήτριες στους παράγοντες των εσωτερικών κινήτρων ε 
«στόχους άθησης» και να «αισθανθείς διέγερση». Oι Zahariadis et al (2005), που χρησιοποίησαν το 
αντίστοιχο ερωτηατολόγιο σε αθητές γυνασίου, παρατήρησαν στατιστικά σηαντικές διαφορές 
στους 3 παράγοντες των εσωτερικών κινήτρων και στα εξωτερικά κίνητρα «εξωτερικής ρύθισης». 
Αντίθετα, οι Doganis (2000), και Pellatier et al (1995), δεν παρατήρησαν διαφορές ανάεσα στα 2 
φύλα. Ενδεχοένως ετρήσεις που θα γίνουν σε εγαλύτερο δείγα να δώσουν πιο ασφαλή 
συπεράσατα σχετικά ε το θέα αυτό. 
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«ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ», «ΓΕΙΤΟΝΙΑ», «ΕΝΕΡΓΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ» ΚΑΙ «ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ» 
OΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΣΤΟ ΣΧΕ8ΙΑΣΜΟ 8ΗΜΟΤΙΚOΝ ΑΘΛΗΤΙΚOΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤOΝ 
 
Κάκκος, Β. & Σταύρου, Ν.Α.  
Γενική Γραατεία Αθλητισού 
 
Εισαγωγή 
 
Παρουσιάζοντας ένα οντέλο Τοπικού Ολοκληρωένου Προγράατος Ανάπτυξης Άθλησης για 
Όλους (ΑγΟ), οι Κάκκος & Σταύρου (2004), εταξύ άλλων, τόνισαν την αναγκαιότητα και τη 
χρησιότητα της διαρκούς αξιολόγησης παραέτρων (π.χ., αν οι πολίτες επιθυούν άθληση το 
Σαββατοκύριακο, αν θέλουν να γυνάζονται ε φίλους, κλπ.), προκειένου να επιτευχθεί ποσοτικά 
και ποιοτικά ο στόχος του «ολοκληρωένου προγράατος». Σε διεθνή (π.χ., διεθνές συνέδριο για την 
ΑγΟ της ιεθνούς Ολυπιακής Επιτροπής, Ουραγουάη, 1996) και σε εθνικά συνέδρια (π.χ., 1
ο
 
Πανελλήνιο Συνέδριο ηοτικών Αθλητικών Οργανισών, Αθήνα, 1998) ε τη ορφή διακηρύξεων 
διατυπώθηκαν ορισένες γενικές κατευθύνσεις, όπως ο αθλητισός και τα προγράατα ΑγΟ να είναι 
κοάτι της οικογένειας, να συβάλλουν στην ενότητά της και να λειτουργούν ως κοινωνικό δίκτυο, 
αναπτύσσοντας τις κοινωνικές σχέσεις στην παρέα, στη γειτονιά, στη συνοικία, στη πόλη (Κάκκος, 
2006). Επίσης, εταξύ των βασικών  αρχών των επιέρους στόχων και των κριτηρίων για ποιότητα 
και ανάπτυξη των προγραάτων ΑγΟ είναι οι δυνατότητες επιλογών σε ορφές οργάνωσης της 
άθλησης, η ενεργή συετοχή των αθλούενων στον προγραατισό και την αξιολόγηση των 
αθλητικών δραστηριοτήτων και η ανάπτυξη του εθελοντισού (Κάκκος, 2006). 
 
Σκοπός της έρευνας 
 
Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να αξιολογήσει τις απόψεις και τα ενδιαφέροντα γυναικών 
αθλούενων που λάβαναν έρος σε προγράατα ΑγΟ, σε επιέρους παραέτρους που σχετίζονται 
ε την άθληση της οικογένειας, την άθληση στη γειτονιά, την ενεργή συετοχή στο σχεδιασό  
υλοποίηση των προγραάτων και την εθελοντική αθλητική προσφορά, καθώς και να εξετάσει τις 
διαφορές ε βάση το φορέα οργάνωσης, την οικογενειακή, την επαγγελατική και την οικονοική 
κατάσταση.  
 
Μεθοδολογία 
 
είγα: Στην έρευνα έλαβαν έρος 418 γυναίκες που συετείχαν σε οργανωένα προγράατα 
ΑγΟ, 7 ηοτικών Αθλητικών Οργανισών (ΑΟ) του Λεκανοπεδίου της Αττικής (2 από τη 
Νοαρχία Πειραιά, 2 από τη Βόρεια Αθήνα, 1 από τη Βορειοανατολική Αθήνα, 1 από τη νότιο Αθήνα 
και 1 από την Ανατολική Αττική).  Οι συετέχουσες ήταν ηλικίας από 16 έως 68 ετών, το 26,4% 
αυτών ήταν άγαες, το 34% είχε αποφοιτήσει από την τριτοβάθια εκπαίδευση, ενώ ως προς την 
επαγγελατική τους κατάσταση το 29% δήλωσε οικιακά, το 10% συνταξιούχοι, το 15% δηόσιοι 
υπάλληλοι, το 20% ιδιωτικοί υπάλληλοι, το 10% ελεύθεροι επαγγελατίες και το 14% φοιτητές 
/αθητές.   
 
Όργανο έτρησης: Για την αξιολόγηση των απόψεων και των ενδιαφερόντων των συετεχόντων 
χρησιοποιήθηκαν 10 ερωτήατα, από τα οποία 3 αφορούσαν θέατα σχετικά ε την άθληση ε την 
οικογένεια, 3 αφορούσαν στην άθληση ε τη γειτονιά, 2 στη συετοχή στο σχεδιασό και την 
αξιολόγηση των αθλητικών προγραάτων και 2 στην ενηέρωση / συετοχή για εθελοντικές 
δράσεις στον αθλητισό. Οι απαντήσεις δίνονταν σε 5βάθια κλίακα τύπου Likert, όπου 1 = 
καθόλου και 5 = πάρα πολύ. Οι παραπάνω ερωτήσεις αποτελούσαν έρος του ερωτηατολογίου που 
περιγράφεται από τους Σταύρου & Κάκκο (2002), και καταγράφηκαν τα δηογραφικά και άλλα 
χαρακτηριστικά των συετεχόντων. 
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ιαδικασία έτρησης:  Οι συετέχοντες συπλήρωσαν τα ερωτηατολόγια ανώνυα, λίγο πριν την 
έναρξη του προγράατός τους, σύφωνα ε τις οδηγίες που δόθηκαν από τους ερευνητές και τους 
συνεργάτες τους σε κάθε δηοτικό αθλητικό πρόγραα. 
 
Αποτελέσατα  
 
Τα αποτελέσατα έδειξαν ότι το 59% των συετεχόντων γυναικών πηγαίνουν για άθληση όνες 
τους, το 30% ε φίλους και το 11% ε την οικογένεια. Αντίθετα, το 63% θα ήθελαν να πηγαίνουν ε 
φίλους, το 19% ε την οικογένεια και όνο το 17% όνες τους. Επίσης, το 79% του δείγατος 
ενηερώθηκε για πρώτη φορά για τις αθλητικές υπηρεσίες του ήου τους από φίλους και γνωστούς 
(πίνακας 1).
 
Πίνακας 1: Ποσοστά απαντήσεων στα επιέρους ερωτήατα 
 
 
εν απάντ. 
(%) 
Καθόλου 
(%)  
Λίγο 
(%) 
Μέτρια 
(%) 
Πολύ – 
πάρα πολύ 
(%) 
Ενδιαφέρον για συετοχή  
ε την οικογένεια σε:      
   Αθλητικές εκδηλώσεις 25,4 27,0 8,9 12,5 26,1 
   Αθλητικές δραστηριότητες    
    Σαββατοκύριακου 
24,6 24,3 5,6 13,8 31,7 
   Αθλητικά προγράατα 24,1 22,5 6,5 12,9 33,9 
Ενδιαφέρον να συετέχετε σε:      
   Προγράατα άσκησης ε άτοα της    
   Γειτονιάς 
14,3 15,0 9,2 15,6 46,0 
   Αθλητικές εκδηλώσεις της γειτονιάς 14,3 16,3 12,7 15,6 41,1 
   Αθλητικά προγράατα που θα  
   αφορούν τη γειτονιά 
13,2 14,4 8,9 14,5 48,9 
«Ενδιαφέρον για ενεργό ρόλο»       
   Να ζητείται η γνώη στην οργάνωση    
   των αθλητικών προγραάτων 
9,8 8,3 11,4 20,1 50,3 
   Να λαβάνονται υπόψη οι    
   παρατηρήσεις στην υλοποίηση των   
   αθλητικών προγραάτων 
11,8 5,1 9,2 14,3 59,6 
«Αθλητικός εθελοντισός»      
   Ενδιαφέρεστε να ενηερωθείτε για     
   το πότε, που και πως πορείτε να    
   συετέχετε ως εθελοντής   
7,1 12,7 13,8 20,3 46,0 
   Θέλετε να προσφέρετε εθελοντικές  
   Υπηρεσίες στον αθλητισό της 
πόλης  
7,6 21,7 17,0 23,0 30,8 
 
Στα ερωτήατα της ενότητας «οικογένεια» σηειώθηκαν ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά αναπάντητων 
ερωτήσεων (περίπου 25%). Το είδος της επαγγελατικής απασχόλησης επιδρά σηαντικά (F=3,60
4,71, p<.01) σε όλα τα ερωτήατα της ενότητας που αφορούν στην «οικογένεια». Οι φοιτητές  
σπουδαστές παρουσίασαν και στα 3 ερωτήατα σηαντικές διαφορές σε σύγκριση ε τους δηόσιους 
και ιδιωτικούς υπαλλήλους. Από την άλλη πλευρά, οι έγγαες ε παιδιά ενδιαφέρονται πολύ 
περισσότερο για συετοχή ε την οικογένεια στον αθλητισό από ό,τι οι άγαες (σε όλα τα 
ερωτήατα). Οι γυναίκες ε παιδιά είχαν στατιστικά σηαντικές διαφορές στο 1
ο
 και στο 3
ο
 ερώτηα 
(t=3.63, p<.001 & t=4.13, p<.001 αντίστοιχα) από τις γυναίκες που δεν είχαν παιδιά. Όσον αφορά 
στον παράγοντα «φορέας οργάνωσης των προγραάτων» δεν σηειώνονται στατιστικά σηαντικές 
διαφορές εταξύ των ΑΟ (F=.841.89, NS). 
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gς προς την επαγγελατική απασχόληση περισσότερο οι ασχολούενες ε τα οικιακά (51%), οι 
συνταξιούχοι (68,7%) οι φοιτητές  σπουδαστές (56,4%), αλλά και οι δηόσιοι υπάλληλοι (50%) 
γυνάζονται ε άτοα της γειτονιάς σε σύγκριση ε τους ιδιωτικούς υπάλληλους (29,9%) και τους 
ελεύθερους επαγγελατίες (32,5%). Οι διαφορές είναι στατιστικά σηαντικές (F=4.06, p=.001) και 
εντοπίζονται εταξύ των ελεύθερων επαγγελατιών  ιδιωτικών υπαλλήλων ε τους συνταξιούχους 
και εταξύ των ιδιωτικών υπαλλήλων και των φοιτητών – σπουδαστών. Αντίθετα, δεν υπάρχει 
σηαντική επίδραση του παράγοντα της επαγγελατικής απασχόλησης ως προς τα 3 ερωτήατα της 
ενότητας «γειτονιά» (F=1.692.00, NS). Οι έγγαες ε παιδιά ενδιαφέρονται πολύ περισσότερο για 
συετοχή σε εκδηλώσεις και προγράατα της «γειτονιάς» από ό,τι οι άγαες.  
 
Επίσης, σε όλες τις κατηγορίες οικογενειακής κατάστασης παρουσιάζεται ια αύξηση του ποσοστού 
που επιθυούν «πολύ – πάρα πολύ» να γυνάζονται ε άτοα της γειτονιάς σε σχέση ε τα ποσοστά 
που δηλώνονται ε βάση το αν τώρα γυνάζονται ε άτοα της γειτονιάς. gστόσο, οι γυναίκες ε 
παιδιά είχαν στατιστικά σηαντικές διαφορές όνο στο 3
ο
 ερώτηα (t=1.98, p<.05) από τις γυναίκες 
που δεν είχαν παιδιά. Ο παράγοντας «φορέας οργάνωσης των προγραάτων» επιδρά σηαντικά σε 
όλα τα ερωτήατα της ενότητας «γειτονιά» (F=2.51 – 5.56, p<.05), ε τις διαφορές να εντοπίζονται 
εταξύ του ενός ΑΟ της περιφέρειας του Πειραιά ε τους άλλους ΑΟ (συνολικά, ή εονωένα 
κατά περίπτωση). Αξίζει, ωστόσο, να σηειωθεί ότι οι διαφορές αυτές σηειώνονται και στην 
εξέταση της υπάρχουσας κατάστασης (F=8.07, p<.001), όπου οι αθλούενοι του συγκεκριένου ΑΟ 
γυνάζονται ε άτοα της γειτονιάς περισσότερο από τους άλλους ΑΟ. 
 
gς προς την επαγγελατική απασχόληση περισσότερο (ε ποσοστό άνω του 67%) οι συνταξιούχοι, οι 
φοιτητές – σπουδαστές, αλλά και οι δηόσιοι υπάλληλοι απαντούν «πολύ  πάρα πολύ» στα 
ερωτήατα της ενότητας που αφορά στον «ενεργό ρόλο». Οι διαφορές είναι στατιστικά σηαντικές 
(F=3.40, p<.01 & F=2.98, p<.05 αντίστοιχα) και εντοπίζονται εταξύ των φοιτητών – σπουδαστών 
και των ασχολούενων ε τα οικιακά. Ο παράγοντας «φορέας οργάνωσης των προγραάτων» 
επιδρά σηαντικά στα ερωτήατα της ενότητας «ενεργός ρόλος» (F=2.75, p<.05 & F=3.19, p<.01 
αντίστοιχα), ε τις διαφορές να εντοπίζονται κυρίως εταξύ του ενός ΑΟ της περιφέρειας του 
Πειραιά και του ΑΟ της Βόρειας Αθήνας. 
 
gς προς τη σχέση «αθλητικού εθελοντισού» ε την επαγγελατική απασχόληση όνο στην 
περίπτωση των φοιτητών  σπουδαστών τα ποσοστά απαντήσεων «πολύ  πάρα πολύ» είναι ιδιαίτερα 
υψηλά (73% και 50% αντίστοιχα στα ερωτήατα της ενότητας), ενώ οι αντίστοιχες απαντήσεις ειδικά 
στο ερώτηα της προσφοράς εθελοντικών υπηρεσιών από τους ιδιωτικούς υπαλλήλους και των 
ασχολούενων ε τα οικιακά (21% και 28% αντίστοιχα) σηειώνουν ιδιαίτερα χαηλή συχνότητα.  
gστόσο, όνο στο 1
ο
 ερώτηα σηειώνονται στατιστικά σηαντικές διαφορές (F=3,85, p<.01) εταξύ 
των φοιτητών – σπουδαστών ε των ασχολούενων ε τα οικιακά και των ελεύθερων επαγγελατιών. 
Ο παράγοντας «φορέας οργάνωσης των προγραάτων» επιδρά σηαντικά στα ερωτήατα της 
ενότητας του «εθελοντισού» (F=5.25, p<.001 & F=5.36, p<.001 αντίστοιχα), ε τις διαφορές να 
εντοπίζονται κυρίως εταξύ του ενός ΑΟ της περιφέρειας του Πειραιά και των υπόλοιπων ΑΟ. 
 
εν σηειώθηκαν σηαντικές διαφορές ε βάση την οικογενειακή κατάσταση στις ερωτήσεις των 
ενοτήτων του «εθελοντισού» και του «ενεργού ρόλου», όπως επίσης, το επίπεδο της οικονοικής 
κατάστασης δεν εταβάλλει τις απαντήσεις στα ερωτήατα που αφορούν στην «οικογένεια», τη 
«γειτονιά», τον «ενεργό ρόλο» και τον «εθελοντισό» (F=.352.44, NS). 
 
Συζήτηση και συπεράσατα 
 
Τα αποτελέσατα της παρούσας έρευνας δηλώνουν ότι ένα σηαντικό ποσοστό των συετεχουσών 
έχει ία θετική στάση ως προς την άθλησή τους ε την οικογένεια, ε τη γειτονιά, τη συετοχή τους 
στο σχεδιασό και την υλοποίηση των αθλητικών προγραάτων, αλλά και την εθελοντική 
συετοχή στον αθλητισό της πόλης. Ειδικότερα, οι ασκούενες σε δηοτικά αθλητικά 
προγράατα, σε ποσοστό περίπου, ή πάνω από το 50%, δήλωσαν ότι επιθυούν σε εγάλο βαθό να 
συετέχουν σε αθλητικά προγράατα που αφορούν στη γειτονιά, να ζητείται η γνώη τους για την 
οργάνωση και να λαβάνονται υπόψη οι παρατηρήσεις τους για την υλοποίηση των προγραάτων, 
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όπως επίσης επιθυούν ενηέρωση για το που, πότε και πως πορούν να συετέχουν ως εθελόντριες 
στον αθλητισό της πόλης. Η συγκέντρωση στοιχείων ως το 1
ο
 από τα στάδια για τη δηιουργία, ή 
τροποποίηση προγραάτων άθλησης από τους ΑΟ στοχεύει στον προσδιορισό των αναγκών και 
των ενδιαφερόντων του κοινού στο οποίο απευθύνεται ο φορέας (Νάσσης, 2002).  
 
Τα ευρήατα της παρούσας έρευνας σχετίζονται ε αποτελέσατα άλλων ερευνών σε ανάλογους 
πληθυσούς που αναφέρονται σε σηαντικές διαφορές εταξύ των αθλούενων στους λόγους 
συετοχής (π.χ., κοινωνικοποίηση) και στις πιθανές αιτίες εγκατάλειψης από τα προγράατα (π.χ., 
έλλειψη παρέας) (Κουτσούκη, Σκορδίλης, Σπάρταλη, Χαρίτου, Ασωνίτου, Κάκκος & Σταύρου, 2003; 
Σταύρου & Κάκκος, 2004; Σταύρου, 2002). Επίσης, ο Κάκκος (2002), ανέφερε ότι από τους 
συετέχοντες σε προγράατα των ΑΟ ένα σηαντικό ποσοστό (πάνω από το 50%) επιθυούσε 
πολύ και πάρα πολύ να έχει ενηέρωση για το που πορούσε να συετέχει εθελοντικά και 
τουλάχιστον το 33% επιθυούσε πολύ  πάρα πολύ να προσφέρει εθελοντικές αθλητικές υπηρεσίες.  
 
Ενώ η οικονοική κατάσταση δεν φαίνεται να επηρεάζει τις απαντήσεις στο σύνολο των 
εξεταζόενων παραέτρων, η επαγγελατική και η οικογενειακή κατάσταση, κατά περίπτωση και σε 
εγαλύτερο, ή ικρότερο βαθό, επιδρά στις απαντήσεις των συετεχόντων. Ο ελεύθερος χρόνος σε 
σχέση ε την επαγγελατική δραστηριότητα και τις οικογενειακές υποχρεώσεις, οι πιθανές διαφορές 
στην έννοια της «οικογένειας» για τις άγαες, ή τις έγγαες ε παιδιά και οι επαγγελατικές επειρίες 
είναι πιθανά ενδιάεσες εταβλητές. Επίσης, οι διαφορές που σηειώθηκαν εταξύ των ΑΟ 
οφείλονται στις πολύ υψηλές τιές που σηειώθηκαν σε ένα συγκεκριένο ΑΟ, ενώ εταξύ των 
υπολοίπων ΑΟ οι διαφορές ήταν εονωένες και ικρές.   
 
Η θέση του ΑΟ είναι κεντρική στην υπόθεση του αθλητικού σχεδιασού στην τοπική κοινωνία, 
ωστόσο απαιτείται σχεδιασός, οργάνωση, επικοινωνία, συνεργασία και συνέπεια, πολύ περισσότερο 
αν ληφθεί η απόφαση να αξιοποιηθεί η θετική στάση των αθλούενων πολιτών εντάσσοντας την 
οικογένεια, τη γειτονιά, την παρέα και τον εθελοντισό στον αθλητικό προγραατισό.  
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Καρατζέτζου, Ζ., 1 Taylor, P., 1 Αλεξανδρής, Κ.2 &  Γκανάτσιος, Γ.3 
1 University of Shefffield 
2 Τήα Επιστήης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισού, ΑΠΘ 
3 8ηοτικό Αθλητικό Κέντρο Ευόσου 
 
Εισαγωγή 
 
Τα βασικά χαρακτηριστικά των υπηρεσιών είναι ότι είναι άυλες, ετερογενείς και η χειροπιαστές 
(Kotler, 1996). Τα χαρακτηριστικά αυτά ισχύουν και για τις αθλητικές υπηρεσίες και κάνουν την 
αξιολόγηση ία δύσκολη διαδικασία. Ο Watt (2003), υποστηρίζει ότι αν δεν υπάρχει αξιολόγηση δεν 
υπάρχει άνατζεντ. Αν και αυτό αποτελεί ια ακραία δήλωση, εν τούτοις τονίζει τη σπουδαιότητα 
που χρειάζεται να επιδείξουν οι οργανισοί για τη συγκεκριένη διαδικασία. Παρ’ όλη τη δυσκολία 
και την πολυπλοκότητα, η έτρηση της απόδοσης είναι ία από τις πιο σηαντικές και θεελιώδεις 
αρχές στη σύγχρονη διοίκηση. Συγκεκριένα, για ένα αθλητικό κέντρο, όπου λόγω των τάσεων και 
του αλλαγών του τρόπου ζωής προστίθενται συνεχώς νέα στοιχεία, η έτρηση της απόδοσης γίνεται 
ουσιαστική για την εξέλιξη των οργανισών.  
 
Συγκεκριένα, στους ηοτικούς Αθλητικούς Οργανισούς (ΑΟ) η αξιολόγηση γίνεται ιδιαίτερα 
δύσκολη, καθώς επλέκονται η πολιτική και θέατα κοινωνικού περιεχοένου. Αντίθετα, η επιτυχία 
σε ένα ιδιωτικό αθλητικό κέντρο ετριέται κυρίως από το κέρδος. Σύφωνα ε τους Robinson & 
Taylor (2003), η κυβέρνηση του Ηνωένου Βασιλείου, στα πλαίσια του προγράατος «Best Value», 
υποχρεώνει τους Οργανισούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) που προωθούν την αναψυχή και τον 
αθλητισό να αποδείξουν ότι λειτουργούν τις αθλητικές τους εγκαταστάσεις ε τρόπον ώστε η τοπική 
κοινωνία να απολαβάνει αποτελεσατικές και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες. To πρόγραα «Best 
Value», που ξεκίνησε να εφαρόζεται τον Απρίλιο του 2000, απαιτεί από τους ΟΤΑ να εξασφαλίζουν 
τη συνεχή βελτίωση στην απόδοση όλων των παραγόντων και υπηρεσιών, ε συνεχή αναφορά στην 
οικονοία, την αποδοτικότητα και την αποτελεσατικότητα.  
 
Σύφωνα ε τον οργανισό Sport England (www.sportengland.org), που είναι ο αντίστοιχος της 
Γενικής Γραατείας Αθλητισού φορέας του Ηνωένου Βασιλείου, η έτρηση της απόδοσης και οι 
παράγοντες που καθορίζουν την απόδοση αποτελούν στοιχεία κλειδιά για την επίτευξη του «Best 
Value». Ο Sport England χρησιοποιεί το National Benchmarking System για τη έτρηση της 
απόδοσης των αθλητικών κέντρων και των κολυβητηρίων της χώρας. Με την εφαρογή της 
αξιολόγησης το αθλητικό κέντρο συγκρίνεται ε άλλα κέντρα της ίδιας έκτασης και σύφωνα ε τον 
πληθυσό της κάθε περιοχής.  
 
Σκοπός της έρευνας 
 
Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να διερευνήσει αν το σύστηα έτρησης της απόδοσης για 
αθλητικά κέντρα (National Benchmarking System) που χρησιοποιείται στο Ηνωένο Βασίλειο 
πορεί να εφαροστεί ε επιτυχία στην Ελλάδα.   
 
Μεθοδολογία 
 
Αρχικά πραγατοποιήθηκαν σε βάθος συνεντεύξεις ε τον πρόεδρο του αθλητικού κέντρου, το 
διευθυντή, την υπεύθυνη των οικονοικών, την υπεύθυνη των προγραάτων Άθλησης για Όλους, 
ία πτυχιούχο φυσικής αγωγής και ένα φύλακα. Εκτιήθηκε ότι οι συγκεκριένοι εργαζόενοι, ε 
πάνω από 5 χρόνια επειρίας στο αθλητικό κέντρο, θα ήταν οι πιο κατάλληλοι να εντοπίσουν τους 
παράγοντες που θεωρούν ιδανικότερους προκειένου να πραγατοποιηθεί η έτρηση. Οι απόψεις 
τους έφεραν στο φως αυτό που αργότερα οδήγησε στην καταγραφή των παραγόντων για τη έτρηση 
της αξιολόγησης. Το σύστηα που υιοθετήθηκε ήταν παρόοιο ε αυτό του National Benchmarking 
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System (προστέθηκε όνο το ερωτηατολόγιο για το προσωπικό) και περιλάβανε: α) τον αριθό των 
συετεχόντων, συπεριλαβανοένων και ειδικών οάδων πληθυσού, β) τα οικονοικά στοιχεία, 
γ) ερωτηατολόγιο για τους αθλούενους – συετέχοντες του αθλητικού κέντρου, δ) 
ερωτηατολόγιο για το προσωπικό και ε) ένα συνολικό πρόγραα ε τις ώρες που χρησιοποιούνται 
οι αίθουσες του αθλητικού κέντρου.  
 
Τέλος, πραγατοποιήθηκε συλλογή δεδοένων (αριθοί αθλητών – συετεχόντων  θεατών, 
προϋπολογισοί) από τη διοικητική υπηρεσία του αθλητικού κέντρου. Ερωτηατολόγια δόθηκαν σε 
αθλούενους – συετέχοντες του αθλητικού κέντρου (Ν=70) και στο προσωπικό (Ν=21). Η έρευνα 
πραγατοποιήθηκε τον Ιούνιο του 2005. 
 
Αποτελέσατα  
 
Τα βασικά στοιχεία των αποτελεσάτων συνοψίζονται ως ακολούθως: 
 Τo National Benchmarking System είναι ένα σύστηα αξιολόγησης που πορεί να εφαροστεί και 
στην Ελλάδα ε κάποιες ικρές τροποποιήσεις. Oι απόψεις του προσωπικού σχετικά ε το χώρο 
εργασίας τους αποτέλεσαν σηαντική παράετρος αξιολόγησης 
 Πολύ ικανοποιηένοι και ικανοποιηένοι σε ποσοστό 60% είναι οι αθλούενοι από το κόστος που 
καταβάλλουν προκειένου να συετέχουν στα προγράατα.  
 Το προσωπικό θεωρεί ότι το να δουλεύει στο ηοτικό Αθλητικό Κέντρο Ευόσου είναι πολύ 
χρήσιο για το βιογραφικό τους και ότι ανεβάζει την κοινωνική και επαγγελατική τους θέση.  
 Οι αίθουσες και η κύρια σάλα χρησιοποιούνται πολλές ώρες την ηέρα. Κενά παρατηρούνται 
κατά τις εσηεριανές ώρες, καθώς επίσης και τους καλοκαιρινούς ήνες.  
 Τα οικονοικά στοιχεία είναι ικανοποιητικά. Μεγάλο ποσοστό των εσόδων έρχεται από το ήο 
Ευόσου και ακολουθεί η Γενική Γραατεία Αθλητισού, οι εισφορές αθλούενων και στη 
συνέχεια άλλα έσοδα. 
 Πάνω από 20% του πραγατικού πληθυσού του Ευόσου επισκέπτονται το ηοτικό Αθλητικό 
Κέντρο Ευόσου είτε ως αθλούενοι, είτε έως επισκέπτες και θεατές. 
 
Συζήτηση 
 
Η έτρηση της απόδοσης είναι ία από τις σηαντικότερες λειτουργίες του άνατζεντ των 
αθλητικών οργανισών. Η παρούσα έρευνα έδειξε ότι το σύστηα που χρησιοποιείται στο Ηνωένο 
Βασίλειο είναι ένα καλό εργαλείο, το οποίο ε προσαρογές θα πορούσε να εφαροστεί και στην 
Ελλάδα. Για να γίνει, βέβαια, κάτι τέτοιο θα πρέπει να υπάρξει συνεργασία ε τη Γενική Γραατεία 
Αθλητισού προκειένου να ληφθούν υπόψη οι ιδιαιτερότητες των Ελληνικών αθλητικών 
οργανισών και του Ελληνικού πληθυσού. Η ύπαρξη ενός ενιαίου συστήατος αξιολόγησης είναι 
ιδιαίτερα σηαντική για την οργάνωση του αθλητισού στην Ελλάδα. 
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ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΣΤΕΛΛΟΥΝ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΚΠΑΙ8ΕΥΤΙΚOΝ  
ΣΕ 8ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΨΥΧΗΣ 
 
Κοντογιάννη, Ε.,1 Κουθούρης, Χ.1 & Αλεξανδρής, Κ.2 
1 Τήα Επιστήης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισού, Πανεπιστήιο Θεσσαλίας 
2 Τήα Επιστήης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισού, ΑΠΘ  
 
Εισαγωγή  
 
Πολλοί άνθρωποι αναγνωρίζουν τα οφέλη των δραστηριοτήτων αθλητικής αναψυχής τόσο στη 
σωατική, όσο και στην ψυχική τους υγεία, στην κοινωνικοποίησή τους και γενικά στην αναψυχή 
τους (Helgo & Drake, 2001), και κατά τη διάρκεια του ελεύθερού τους χρόνου συετέχουν σε 
τέτοιου είδους δραστηριότητες. Όως, υπάρχουν κάποιοι παράγοντες που εποδίζουν, ή αναστέλλουν 
τη συετοχή τους (Αlexandris & Carroll, 1997a). Κατά τον Jackson (1993), οι παράγοντες αυτοί 
ονοάζονται ανασταλτικοί και έχουν ως αποτέλεσα τον περιορισό, ή την αποτροπή της συετοχής 
σε δραστηριότητες αναψυχής. ιάφορες έρευνες υποστήριξαν την άποψη ότι τα επόδια δεν 
λειτουργούν το καθένα ξεχωριστά και από όνα τους. Αντίθετα, εφανίζονται να αλληλοσχετίζονται 
και, ως εκ τούτου, πορούν να εκτιηθούν έσα στο περιβάλλον βασικών διαστάσεων (Hultsman, 
1995). Οι Alexandris & Carroll (1997a), οαδοποίησαν τους ανασταλτικούς λόγους για τη συετοχή 
σε αθλητικές δραστηριότητες σε 6 παράγοντες ως ακολούθως: Έλλειψη Χρόνου, Ατοικοί / 
Ψυχολογικοί Παράγοντες, Περιορισένο Ενδιαφέρον, Οικονοικά Προβλήατα / Προβλήατα 
Πρόσβασης, Έλλειψη Παρέας, Έλλειψη Εγκαταστάσεων / Υπηρεσιών.  
 
Ένας εγάλος αριθός ερευνών εξέτασε τη σχέση εταξύ αντίληψης ανασταλτικών παραγόντων 
συετοχής σε δραστηριότητες αθλητισού αναψυχής και δηογραφικών χαρακτηριστικών και 
βρέθηκε ότι το φύλο, το ορφωτικό επίπεδο και η ηλικία αποτελούν δηογραφικούς παράγοντες που 
επηρεάζουν την αντίληψη των ανασταλτικών παραγόντων (Jackson & Henderson, 1995; Raymore, 
Godbey & Crawford, 1994).  
 
Η πλειοψηφία των ερευνών που εξέτασαν την αντίληψη των ανασταλτικών παραγόντων συετοχής 
σε σχέση ε το διαφορετικό φύλο των συετεχόντων βρήκαν διαφορές στους ανασταλτικούς 
παράγοντες ανάεσα στους άνδρες και τις γυναίκες, όπως επίσης και ότι οι γυναίκες βιώνουν σε 
εγαλύτερη ένταση ανασταλτικούς παράγοντες από ό,τι οι άνδρες (Henderson, 1996; Jackson & 
Henderson, 1995), ερικοί από τους οποίους είναι η έλλειψη παρέας, οι οικογενειακές δεσεύσεις, η 
έλλειψη χρόνου και η έλλειψη γνώσεων (Searle & Jackson, 1985).  
 
Η αντίληψη των ανασταλτικών παραγόντων βρέθηκε να επηρεάζεται από την ηλικία των ατόων, 
αφού άτοα διαφορετικών ηλικιών βίωναν διαφορετικούς ανασταλτικούς παράγοντες (Jackson, 
1990). Κατά τον Jackson (1994), τα άτοα διαφορετικών ηλικιών βίωναν ανασταλτικούς παράγοντες 
που ποικίλανε είτε στο είδος τους, είτε στο βαθό έντασής τους, ακόα και αν τα άτοα επιθυούσαν 
να συετάσχουν στην ίδια δραστηριότητα. 
 
Ερευνητές που εξέτασαν τη σχέση εταξύ ανασταλτικών παραγόντων και συχνότητα συετοχής 
αναφέρουν αρνητική σχέση ανάεσά τους, κάτι το οποίο σηαίνει ότι οι ανασταλτικοί παράγοντες 
οδηγούν είτε στη η συετοχή, είτε στη είωση της συετοχής των ατόων σε δραστηριότητες 
αναψυχής (Alexandris & Carroll, 1997a; Alexandris & Carroll, 1997b). Παρ’ όλα αυτά, υπάρχουν 
ερευνητές που αφισβητούν την αρνητική σχέση εταξύ ανασταλτικών παραγόντων και συετοχής 
και υποστηρίζουν ότι οι ανασταλτικοί παράγοντες δεν εποδίζουν πάντοτε τη συετοχή (Kay & 
Jackson, 1991; Shaw, Bonen & McCabe, 1991). 
 
Σκοπός της έρευνας  
 
Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η εξέταση των λόγων που επόδιζαν, ή ανέστειλαν τη συετοχή 
εκπαιδευτικών σε δραστηριότητες αθλητισού αναψυχής. 
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Μεθοδολογία 
 
είγα: Στην έρευνα συετείχαν 206 εκπαιδευτικοί (82 άνδρες και 124 γυναίκες) των σχολείων της 
Α/θιας Εκπαίδευσης της πόλης των Τρικάλων, ηλικίας 25  60 ετών. 
 
Όργανα έτρησης: Η καταγραφή και η αξιολόγηση των ανασταλτικών παραγόντων έγινε ε το 
ερωτηατολόγιο των Alexandris & Carroll (1997a), το οποίο περιέχει 35 θέατα που απαντήθηκαν σε 
5 βάθια κλίακα τύπου Likert (όπου 1 = διαφωνώ απόλυτα, 5 = συφωνώ απόλυτα).  
 
Οαδοποίηση των ανασταλτικών λόγων σε ανασταλτικούς παράγοντες: Τα παραπάνω θέατα που 
αφορούσαν τους ανασταλτικούς λόγους προς τη συετοχή σε αθλητικές δραστηριότητες 
οαδοποιήθηκαν σε 6 παράγοντες ανασταλτικών λόγων σύφωνα ε την έρευνα των Alexandris & 
Carroll (1997a) (πίνακας 1). 
 
Πίνακας 1. Στοιχεία περιγραφικής στατιστικής των ανασταλτικών παραγόντων 
 
ιαστάσεις  Θέατα min max a 
Έλλειψη Χρόνου 1, 9, 17, 25 1 5 .51 
Ατοικοί/ 
Ψυχολογικοί  
18, 28, 10, 26, 34, 2, 36, 35, 14, 6 1 5 .83 
Έλλειψη Ενδιαφέρον 33, 37, 24, 8 1 4.25 .62 
Έλλειψη Παρέας 13, 5, 29, 21 1 4.25 .55 
Λόγοι Οικονοικοί/ 12, 4, 23, 7, 20, 3 1 4 .76 
Έλλειψη Υπηρεσιών 19, 11, 16, 3, 15, 27 1 4.40 .65 
 
ιαδικασία έτρησης: Στην έρευνα συετείχε το σύνολο των εκπαιδευτικών κάθε σχολείου, 
ανεξάρτητα από τη συετοχή, ή η σε δραστηριότητες αθλητισού αναψυχής και τον ελεύθερό τους 
χρόνο. H συπλήρωση των ερωτηατολογίων έγινε στις αίθουσες που διδάσκουν, κατά τη διάρκεια 
λειτουργίας των σχολείων. 
 
Αποτελέσατα 
 
Για τη διερεύνηση στατιστικών διαφορών λόγω του διαφορετικού φύλου χρησιοποιήθηκε ttest για 
ανεξάρτητα δείγατα. Βρέθηκαν στατιστικά σηαντικές διαφορές στις 4 από τις 6 διαστάσεις 
ανασταλτικών παραγόντων σε σχέση ε το φύλο των συετεχόντων. Πιο συγκεκριένα, διαφορές 
βρέθηκαν στη διάσταση «έλλειψη χρόνου» (t 199 = 4.2, p < .05), στη διάσταση «ατοικοί / 
ψυχολογικοί λόγοι» (t 199 = 3.3, p < .05), στη διάσταση «περιορισένο ενδιαφέρον» (t 192 = 2.8, p < 
.05) και στη διάσταση «λόγοι οικονοικοί / πρόσβασης» (t 194 = 4.8, p < .05) ε τις γυναίκες να 
σηειώνουν υψηλότερες τιές και στις 4 διαστάσεις σε σχέση ε τους άνδρες (πίνακας 2). 
 
Πίνακας 2. ιαφορές ανασταλτικών παραγόντων σύφωνα ε το διαφορετικό φύλο  
 
ιαφορές Φύλου ιαστάσεις Ανασταλτικών Παραγόντων 
Μ  SD  
Ανδρών 
Μ  SD  
Γυναικών 
 
Έλλειψη Χρόνου 2.31±0.86 2.87±0.95 t199 = 4.2,  p < .05 
Έλλειψη Υπηρεσιών / Εγκαταστάσεων 2.09±0.69 2.27±0.81  
Ατοικοί / Ψυχολογικοί Λόγοι 1.89±0.62 2.22±0.70 t199 = 3.3,  p < .05 
Περιορισένο Ενδιαφέρον 1.90±0.66 2.21±0.77 t192 = 2.8, p < .05 
Λόγοι Οικονοικοί / Πρόσβασης 1.71±0.57 2.21±0.77 t194 = 4.8, p < .05 
Έλλειψη Παρέας 1.88±0.65 2.07±0.68  
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Αναφορικά ε τη διαφορετική ηλικία των συετεχόντων τα αποτελέσατα δεν ανέδειξαν στατιστικά 
σηαντικές διαφορές σε καία από τις 6 διαστάσεις  
 
Αναφορικά ε τη συχνότητα συετοχής, στατιστικά σηαντικές διαφορές παρατηρήθηκαν στις 4 
από τις 6 διαστάσεις των ανασταλτικών παραγόντων σε σχέση ε τις 5 οάδες διαφορετικής 
συχνότητας συετοχής σε δραστηριότητες αθλητικής αναψυχής. Σηαντικότερες διαφορές βρέθηκαν 
στη διάσταση «έλλειψη χρόνου» (F (4,194) = 14.17, p < .001), «ατοικοί / ψυχολογικοί λόγοι» (F (4,194) = 
10.5, p < .001), «έλλειψη ενδιαφέροντος» (F (4,187 = 18.59, p < .001), «έλλειψη παρέας» (F (4,189) = 
6.26, p < .001).   
 
Πίνακας 3. ιαφορές ανάλογα ε τη διαφορετική συχνότητα συετοχής 
 
                                  ιαστάσεις ανασταλτικών παραγόντων 
Οάδες συχνότητας Έλλειψη 
Χρόνου 
Ατοικοί / 
Ψυχολογικοί  
Έλλειψη 
Ενδιαφέροντος 
Έλλειψη 
Παρέας 
 Μ (SD) Μ (SD) Μ (SD) Μ (SD) 
Μη συετοχή (1) 3.29 ± 0.88 2.41 ± 0.73 2.72 ± 0.67 2.18 ± 0.80 
Μόνον ευκαιριακά (2) 3.00 ± 0.94 2.37 ± 0.60 2.36 ± 0.63 2.26 ± 0.70 
Λίγες φορές (3) 2.79 ± 0.77 2.20 ± 0.74 2.17 ± 0.76 2.05 ± 0.65 
Συχνά (4) 2.35 ± 0.83 1.77 ± 0.58 1.68 ± 0.52 1.80 ± 0.56 
Συστηατικά (5) 1.85 ± 0.82 1.68 ± 0.48 1.59 ± 0.57 1.61 ± 0.43 
 F= 14.17, 
p<.001 
*14, 5  
 24, 5  
     35  45 
F= 10.5, 
p<.001 
*14, 5  
 24, 5  
       34  35 
F= 18.59, 
p<.001 
*13, 4, 5 
    24, 5  
    34, 5  
F= 6.26, 
p<.001 
*15 
     24, 5  
* Καθορίζει σηGαντικές διαφορές Gεταξύ των διαφορετικών οGάδων συχνότητας συGGετοχής  
 
Συζήτηση(συπεράσατα 
 
Βρέθηκε ότι η αντίληψη των ανασταλτικών παραγόντων επηρεάζεται από τα δηογραφικά 
χαρακτηριστικά των ατόων. Οι γυναίκες βίωναν σε εγαλύτερο βαθό ανασταλτικούς παράγοντες 
από τους άνδρες και αυτό έχει ως αποτέλεσα να συετέχουν σε ικρότερο βαθό σε 
δραστηριότητες αθλητισού αναψυχής. εν βρέθηκαν διαφορές στην αντίληψη των ανασταλτικών 
παραγόντων σε σχέση ε τη διαφορετική ηλικία των συετεχόντων. Επιβεβαιώθηκε η αρνητική 
σχέση ανάεσα στην αντίληψη των ανασταλτικών παραγόντων και τη συχνότητα συετοχής, αφού 
οι η συετέχοντες δήλωσαν υψηλότερες τιές στους ανασταλτικούς παράγοντες σε σύγκριση ε 
τους συετέχοντες. 
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ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤOΝ ΛΟΓOΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΑΓOΝΕΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 
 
Κουκουρής, Κ. & Καενίδου, Ε. 
Τήα Επιστήης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισού, ΑΠΘ, Σέρρες  
 
Εισαγωγή 
 
Οι αγώνες προσανατολισού (oreinteering) είναι ία καινούργια αθλητική δραστηριότητα στην 
Ελλάδα, ε την οποία ασχολείται ένας διαρκώς αυξανόενος αριθός αθλητών. 
 
Σκοπός της έρευνας 
 
Σκοποί της παρούσας έρευνας ήταν: α) να προσπαθήσει να δηιουργήσει ία αξιόπιστη κλίακα 
έτρησης των λόγων συετοχής σε αγώνες προσανατολισού, β) να βρει τις παραγοντικές δοές των 
λόγων συετοχής σε τέτοιους αγώνες και γ) να αντλήσει πληροφορίες που θα φανούν χρήσιες στο 
άρκετινγκ των αγώνων αυτών.  
 
Μεθοδολογία έρευνας 
 
είγα: Στην έρευνα συετείχαν 237 αθλητές που προέρχονταν από τη Θεσσαλονίκη, την 
Πτολεαΐδα και τις Σέρρες, οι οποίοι συετείχαν σε αγώνες που διεξήχθησαν στα δάση ΣέιχΣου, 
Χορτιάτης, Πλατανάκια και Κουρί της ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλονίκης, καθώς επίσης στα 
δάση των Αγίων Αναργύρων Σερρών, Χανιώτης Χαλκιδικής και της Βλάστης Πτολεαΐδας. 
 
Για την πραγατοποίηση αυτής της έρευνας διενεργήθηκε ποιοτική έρευνα και έρευνα πεδίου: 
 
Ποιοτική έρευνα: ιενεργήθηκαν συζητήσεις σε 7 οάδες (focus groups), όπου συετείχαν συνολικά 
55 άτοα, τα οποία επιλέχτηκαν ε τη δειγατοληψία «ευκολίας» (convenience sampling), αφού κατά 
την ποιοτική έρευνα δεν είναι απαραίτητο το δείγα να συλλεχθεί ε τυχαία δειγατοληψία (Nickel et 
al., 1995). Τα θέατα που συζητήθηκαν στις οαδικές συζητήσεις ήταν οι λόγοι συετοχής τους στο 
συγκεκριένο άθληα, οι λόγοι και οι παράγοντες που θα οδηγούσαν ελλοντικούς αθλούενους στο 
συγκεκριένο σπόρ και οι λόγοι η συετοχής σε αυτό.  
 
Έρευνα πεδίου: Τα δεδοένα της έρευνας πεδίου προήλθαν από τη χρήση ερωτηατολογίου ειδικά 
διαορφωένου για το σκοπό αυτό, το οποίο περιελάβανε κλειστές ερωτήσεις, διχοτοικές, καθώς 
και ερωτήσεις 5 βάθιας κλίακας τύπου Likert. Οι δηλώσεις που χρησιοποιήθηκαν προήλθαν 
κυρίως από τις απαντήσεις των συετεχόντων στην ποιοτική έρευνα (Christy & Wood, 1999; 
Goodman, 1999), η οποία προηγήθηκε της έρευνας πεδίου και δευτερευόντως από διεθνή 
βιβλιογραφία. Καθ’ όλη τη διάρκεια της έρευνας ήταν παρόν ένας υπεύθυνος για τη λύση 
οποιουδήποτε προβλήατος θα πορούσε να προκύψει κατά τη συπλήρωση του ερωτηατολογίου. 
Μετά το τέλος των αγώνων ζητήθηκε από τους συετέχοντες να συπληρώσουν το ερωτηατολόγιο 
στους αγωνιστικούς χώρους. 
 
Μέθοδος ανάλυσης: Η ανάλυση των δεδοένων της ποσοτικής έρευνας πραγατοποιήθηκε ε το 
στατιστικό πακέτο SPSS 10.0 (Kinnear & Gray, 1995; Armstrong, 1986) και περιλάβανε: α) 
περιγραφική στατιστική (συχνότητες, ποσοστά και έσες τιές), 2) ανάλυση αξιοπιστίας της κλίακας 
έτρησης των λόγων που σχετίζονται ε τους λόγους επλοκής στο συγκεκριένο παιχνίδι και γ) 
ανάλυση σε κύριες συνιστώσες ε έθοδο περιστροφής των αξόνων (Varimax). Για την ανάλυση σε 
κύριες συνιστώσες θεωρήθηκαν ως σηαντικές εταβλητές στο σχηατισό του παράγοντα, όσες 
είχαν φορτίο πάνω από 0,50 (Sharma, 1996; Spector, 1992: 55) και ερηνεύουν τουλάχιστο το 60% 
της συνολικής διασποράς (Hair et al., 1995: 387).  
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Αποτελέσατα 
 
Η ανάλυση σε κύριες συνιστώσες έδωσε 4 παράγοντες (πίνακας 1) που αναφέρονται στους λόγους για 
τους οποίους οι συετέχοντες έλαβαν έρος στο συγκεκριένο άθληα. Σχετικά ε τον αριθό των 
κύριων συνιστωσών που εξήχθησαν εφαρόστηκε το κριτήριο της ιδιοτιής ≥ 1. Οι παράγοντες αυτοί  
αιτιολογούν το 61,4% της συνολικής διασποράς των λόγων για τους οποίους έλαβαν έρος στο 
άθληα (Κ.Μ.Ο.: 0,906; B.T.S.:Χ
2
=2775,679; d.f.=231; p=0.00).  
 
Πίνακας 1: Παράγοντες των λόγων συετοχής σε αγώνες προσανατολισού  
 
Παράγοντες ηλώσεις 
Φορτίο στον 
παράγοντα 
a 
Περιέργεια / νέα επειρία 0,514 
Επαφή ε τη φύση 0,685 
Αγάπη για την άθληση 0,640 
Γνωριία ε ένα νέο πολυδιάστατο άθληα 0,501 
Χρήση πυξίδας / χάρτη 0,614 
Αναψυχή 0,612 
Περιπέτεια ε τη φύση 0,737 
Όορφες διαδροές στη φύση 0,540 
Αντίληψη χώρου και εκάθηση προσανατολισού 0,690 
Εξερεύνηση  και πρόκληση άγνωστης διαδροής,  0,649 
1
ος
  
 
22,2% 
της συνολικής 
διασποράς  
 
Μ.Π.Τ.=4,418
6 
 (0,4321) 
 
Συνεργασία ε την παρέα και τους συναθλητές 0,528 
0,8923 
Ευ αγωνίζεσθε και κίνητρο συναγωνισού 0,658 
Αγωνία για την ανεύρεση των σηείων 0,820 
ράση  άθληση σε δύσκολες αποστάσεις 0,693 
Αντοχή σε αντίξοες καιρικές συνθήκες 0,574 
Φιλικός και δίκαιος συναγωνισός 0,706 
οκιασία του εαυτού  0,533 
 
2
ος
  
 
19,2% 
της συνολικής 
διασποράς 
 
Μ.Π.Τ.=4,017
8(0,6415) 
 Ύπαρξη στόχου. 0,508 
0,8757 
Κοινωνικοί λόγοι (π.χ. αυτοεικόνα) 0,923 
3
ος
  
10,3%  
της συνολικής 
διασποράς 
Μ.Π.Τ.=4,115
4 (0,6582) 
Πολυδιάστατο άθληα 0,865 
0,8792 
Αποφυγή καθηερινότητας 0,794 
4
ος
  
9,7%  
της συνολικής 
διασποράς 
Μ.Π.Τ.=4,069
8 (0,9252) 
Αποφυγή άγχους 0,852 
0,8461 
 
KaiserMeyerOlkin Measure of Sampling Adequacy = 0,906;  Bartlett Test of Sphericity =2775,679;  df=231; 
Significance = 0 ,000, συνολική ερηνεία διασποράς: 61,1% 
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Όπως φαίνεται στον παραπάνω πίνακα, ο 1
ος
 παράγοντας ερηνεύει το 22,2% της συνολικής 
διασποράς και στο σχηατισό του συετέχουν οι εξής 11 εταβλητές: α) περιέργεια / νέα επειρία, 
β) επαφή ε τη φύση, γ) αγάπη για την άθληση, δ) γνωριία ε ένα νέο πολυδιάστατο άθληα, ε) 
χρήση πυξίδας / χάρτη, στ) αναψυχή, ζ) περιπέτεια στη φύση, η) όορφες διαδροές στη φύση θ) 
αντίληψη χώρου και εκάθηση προσανατολισού, ι) εξερεύνηση και πρόκληση άγνωστης διαδροής, 
κ) συνεργασία ε την παρέα και τους συναθλητές. Η αξιοπιστία του παράγοντα είναι a = 0,8923 και η 
Μ.Π.Τ. είναι 4,42 (Τ.Α. = 0,42).  
 
Ο 2
ος
 παράγοντας ερηνεύει το 19,2% της συνολικής διασποράς και φορτώνει στις εξής 7 εταβλητές: 
α) ευ αγωνίζεσθαι και κίνητρο συναγωνισού β) αγωνία για την ανεύρεση των σηείων, γ) δράση  
άθληση σε δύσκολες αποστάσεις, δ) αντοχή σε αντίξοες καιρικές συνθήκες, ε) φιλικός και δίκαιος 
συναγωνισός, στ) δοκιασία του εαυτού και ζ) ύπαρξη στόχου. Η αξιοπιστία του παράγοντα είναι a 
= 0,88 και η Μ.Π.Τ.= 4,02 (Τ.Α. = 0,64).  
 
Ο 3
ος
 παράγοντας ερηνεύει το 10,3% της συνολικής διασποράς και στο σχηατισό του συετέχουν 
κοινωνικοί λόγοι και η πολυδιάστατη ορφή του αθλήατος. Η αξιοπιστία του παράγοντα είναι a = 
0,88 και η Μ.Π.Τ. = 4,12 (Τ.Α. = 0,66).  
 
Τέλος, ο 4
ος
 παράγοντας ερηνεύει το 9,7% της συνολικής διασποράς και στο σχηατισό του 
συετέχουν οι εξής 2 εταβλητές: α) διαφυγή από την καθηερινότητα και β) αποφυγή του στρες.  Η 
αξιοπιστία του παράγοντα είναι a = 0,85 και η Μ.Π.Τ. = 4,07 (Τ.Α. = 0,93).  
 
Συπεράσατα και προτάσεις 
 
Η εργασία αυτή διερεύνησε τους λόγους για τους οποίους τα άτοα συετείχαν σε αγώνες 
προσανατολισού. Κύριος στόχος της ήταν να προσπαθήσει να δηιουργήσει ία αξιόπιστη κλίακα 
έτρησης των λόγων συετοχής στους αγώνες αυτούς, πράγα το οποίο επιτεύχθηκε, αφού η τιή 
του Cronbach (a = 0.9280) ήταν ιδιαίτερα ικανοποιητική για πιλοτική  διερευνητική έρευνα. 
εύτερος στόχος ήταν να βρει τις παραγοντικές δοές των λόγων συετοχής στους αγώνες 
προσανατολισού, πράγα το οποίο επιτεύχθηκε ε την ανάλυση σε κύριες συνιστώσες ε 
περιστροφή των αξόνων (Varimax). Η ανάλυση έδωσε 4 παράγοντες  δοές, οι οποίοι ερηνεύουν το 
61,4% της συνολικής διασποράς. Τελευταίος στόχος της έρευνας ήταν να προταθούν αντλήσει 
πληροφορίες που πορούν να φανούν χρήσιες στο άρκετινγκ των αγώνων αυτών, ώστε να 
προσελκυσθούν περισσότεροι αθλητές. Πιο συγκεκριένα, πορούν να τονιστούν όλες οι εταβλητές 
του 1
ου
 παράγοντα (φορτίο <0,70), που σηαίνει ότι υπάρχουν περιθώρια για αύξηση της σύνδεσης 
εταβλητής  παράγοντα. Από το 2
ο
 παράγοντα πορεί να τονιστεί η ύπαρξη στόχου και η δοκιασία 
του εαυτού σε «δύσκολες» καταστάσεις. Από τον 3
ο
 παράγοντας πορεί να τονιστεί ότι ο 
προσανατολισός είναι ένα πολυδιάστατο άθληα ε  κοινωνικούς λόγους συετοχής. Τέλος, από 
τον 4
ο
 παράγοντα πορεί να χρησιοποιηθεί το γεγονός ότι το άθληα συβάλλει στη είωση τους 
στρες.  
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Εισαγωγή 
 
Η έχρι σήερα αντίδραση από τους φορείς της πολιτείας, ή της τοπικής αυτοδιοίκησης (ΤΑ) όσον 
αφορά στα στοιχεία «αθλητισός – αναψυχή  υγεία» είναι η δηιουργία προγραάτων αζικής 
άθλησης, έσω των ηοτικών Οργανισών Νεολαίας και Άθλησης (ΟΝΑ). Η ΤΑ έχει τη βασική 
ευθύνη για τη δηιουργία επαρκών ευκαιριών υπαίθριας αναψυχής. Γενικά, φαίνεται λογικό για τους 
άνατζερ να ρωτούν περισσότερο για την ποιότητα υπηρεσιών παρά για την ικανοποίηση ε την 
επειρία της υπηρεσίας, διότι εστιάζει τους πελάτες στην παροχή της υπηρεσίας (Lentell, 2000). Οι 
Triado et al (1996), προτείνουν οι άνατζερ να ακολουθούν την εξής σειρά στις προσπάθειές τους για 
βελτίωση του δηοτικού αθλητικού κέντρου: άνθρωποι, εγκαταστάσεις, επικοινωνία και πολιτική 
κοστολόγησης. Η βελτίωση των παραγόντων αυτών προκαλεί συνολικά ικανοποίηση και, συνεπώς, 
διατήρηση των ασκούενων πελατών. Σκοπός των ΟΝΑ είναι να προσφέρουν στους δηότες 
ευκαιρίες για βελτίωση του βιοτικού τους επιπέδου, ενώ παράλληλα, καλλιεργείται η αθλητική 
συνείδηση των δηοτών και αξιοποιείται ψυχαγωγικά ο ελεύθερος χρόνος τους (Αυθίνος, 1998). 
υστυχώς, όως, η γενικότερη κουλτούρα του κράτους και το σύστηα που ακολουθεί είναι σε 
εγάλο βαθό γραφειοκρατικό, πράγα που καθιστά τους κρατικούς οργανισούς «αργούς» 
(Παπαδηητρίου, 2000). Σε αυτό συφωνούν και οι Ρουσσέτη και συν. (2005), οι οποίοι αναφέρουν 
ότι η ανταπόκριση στους ΟΝΑ δεν είναι ικανοποιητική και συβάλλει στο να γίνονται πιο 
δυσκίνητοι στην άεση επίλυση προβληάτων λόγω περίπλοκων γραφειοκρατικών δοών λειτουργίας 
και να δυσχεραίνουν την επικοινωνία ε τους ασκούενους. 
 
Μεθοδολογία 
 
είγα: Στην έρευνα συετείχαν 303 άτοα, 135 άντρες και 153 γυναίκες (παρουσιάστηκαν χαένες 
τιές σε άλλα 15 ερωτηατολόγια), όλων των ηλικιών, έλη του ΟΝΑ, ή η, της περιοχής του 
νοού Ροδόπης, τα οποία επιλέχθηκαν ε τη έθοδο της στρωσιγενούς δειγατοληψίας.  
 
Ερωτηατολόγιο: Οι ασκούενοι και η, κάτοικοι του νοού Ροδόπης, συπλήρωσαν ένα 
ερωτηατολόγιο που αξιολογεί τις προσφερόενες υπηρεσίες του ΟΝΑ Κοοτηνής. Για τη 
διερεύνηση των απόψεών τους χρησιοποιήθηκε το ερωτηατολόγιο των Μιχαλοπούλου, 
Αργυρόπουλου & Κώστα (1998), το οποίο περιελάβανε 29 ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών και 
κλειστού τύπου.  
 
ιαδικασία έτρησης: Οι ασκούενοι συπλήρωσαν το ερωτηατολόγιο αέσως ετά τη λήξη του 
προγράατός τους και σε κάποιες άλλες περιπτώσεις στην οικία τους και το επέστρεψαν στο 
γυναστή του κάθε προγράατος, ο οποίος τα παρέδιδε αέσως ετά. Για τους η ασκούενους η 
συπλήρωση έγινε κατά την προσέλευσή τους στη νοαρχία Ροδόπης. Σε άτοα τρίτης ηλικίας οι 
ερωτήσεις γίνονταν προφορικά, κατόπιν απαίτησης των ιδίων.  
 
Η εξέταση της δοικής εγκυρότητας των ερωτηατολογίων έγινε έσω της διερευνητικής 
παραγοντικής ανάλυσης, ε τη έθοδο της ανάλυσης σε κύριες συνιστώσες (principal components 
analysis) και στη συνέχεια ακολούθησε η ορθογώνια (varimax) περιστροφή των αξόνων. Ο αριθός 
των παραγόντων καθορίστηκε ε το κριτήριο ότι οι ιδιοτιές έπρεπε να είναι εγαλύτερες του 1.00. Η 
ικρότερη φόρτιση που χρησιοποιήθηκε για να διαοιραστούν οι ερωτήσεις στους παράγοντες ήταν 
0.40. Οι αναλύσεις έγιναν ε το στατιστικό πακέτο SPSS. 
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Αποτελέσατα 
 
Η παραγοντική ανάλυση  αποκάλυψε 5 παράγοντες (πίνακας 1). Τα αποτελέσατα φαίνεται ότι 
επιβεβαιώνουν τη δοική εγκυρότητα του ερωτηατολογίου της Μιχαλοπούλου και συν. (1998). Η 
αξιοπιστία όλου του ερωτηατολογίου ελέγχθηκε υπολογίζοντας το Cronbach a για όλα τα 
ερωτήατα. Το συνολικό a της κλίακας ήταν .86.  
 
Πίνακας 1: Αποτελέσατα της παραγοντικής ανάλυσης. 
 
 
Μελετήθηκαν οι έσοι όροι κάθε υποερωτήατος των ερωτήσεων 19 και 20 του ερωτηατολογίου 
των υπηρεσιών. Η 19
η
 ερώτηση αφορούσε τα αίτια συετοχής και αντιστοιχούσε σε 6 
υποερωτήατα, όπου η ερώτηση σε σχέση ε την υγεία συγκέντρωσε τη εγαλύτερη προτίηση 
65,3%. Η 20
η
 ερώτηση αναφέρονταν στους λόγους συετοχής και αντιστοιχούσε σε 19 
υποερωτήατα, όπου όλες οι απαντήσεις ήταν ανάεσα στο 6 και στο 7 της 7βάθιας κλίακας. Οι 
ερωτήσεις αυτές αφορούσαν στις χρονικές ζώνες, τη συχνότητα συετοχής, τη διατηρησιότητα, την 
προώθηση των προγραάτων, την κοστολόγησή τους, τις εγκαταστάσεις και το σχεδιασό. Στο 
παρακάτω σχήα 1 απεικονίζονται οι Μ.Ο. των 19 υποερωτηάτων / παραγόντων της 20
ης
 ερώτησης. 
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Σχήα 1: Οι έσοι όροι των 19 υποερωτηάτων της 20
ης
 ερώτησης. 
 
Συζήτηση ( Συπεράσατα 
 
ιατηρησιότητα  Χρονικές ζώνες 
 
Για να πετύχει το σκοπό του, κάθε ΟΝΑ πρέπει να διατηρηθούν οι υπάρχοντες ασκούενοι και να 
προσελκυθούν νέοι. Τα ποσοστά της συχνότητας επίσκεψης δείχνουν ότι οι περισσότεροι ασκούενοι 
πηγαίνουν πάνω από 7 ήνες το χρόνο, πράγα που σηαίνει πως οι υπηρεσίες που προσφέρονται 
είναι ικανές να τους κρατήσουν. Επίσης, ως επί το πλείστον, οι ασκούενοι συετέχουν στα 
προγράατα 3 φορές την εβδοάδα (συνήθως ευτέρα – Τετάρτη – Παρασκευή), και ιδίως ετά το 
απόγευα, πράγα που σηαίνει ότι πρέπει να σχεδιαστούν περισσότερα απογευατινά προγράατα. 
Με την αύξηση του αριθού δραστηριοτήτων που προσφέρονται κατά τη διάρκεια των ανωτέρω 
χρονικών ζωνών ο ΟΝΑ θα είναι σε θέση να συγκεντρώσει περισσότερους πολίτες και οι ευέλικτες 
ώρες και ηέρες συετοχής στα προγράατα θα επιφέρει περαιτέρω αύξηση.    
 
Προώθηση 
 
Τα περισσότερα έλη ασκούνται όνα, παρότι δηλώνουν ότι προτιούν να ασκηθούν ε κάποιο φίλο, 
ή συγγενή, γεγονός που πορεί να αποδειχτεί αρκετά θετικό, αφού η προώθηση από «στόα σε 
στόα» είναι η καλύτερη για την προώθηση των δραστηριοτήτων (Bone, 1995). Μια ιδανική 
κατάσταση για τους ΟΝΑ είναι να συπεριλάβουν στο ετήσιο πλάνο τους την «ηέρα του φίλου» 
για την πρώτη κάθε ήνα, όπου τα έλη θα πορούν να φέρουν αζί τους στο γυναστήριο ένα φίλο 
τους η έλος.  
 
Χρέωση υπηρεσιών 
 
Οι ασκούενοι δήλωσαν ότι δε θα τους ενοχλούσε η συετοχή δηοτών άλλων δήων, αν και αυτοί 
αντιετωπίζονταν ε την ίδια πολιτική κοστολόγησης. Το σηαντικότερο είναι η διάθεση που έδειξαν 
για να πληρώσουν έως και 15 € ηνιαία συνδροή, γεγονός που λύνει το σηαντικότερο πρόβληα 
του οργανισού, που είναι το οικονοικό. Θα πορούσε ο οργανισός να κοστολογήσει επιλεκτικά τα 
ειδικά προγράατα, τα οποία έχουν εγαλύτερο κόστος λειτουργίας, ώστε να ην τα διακόπτει λόγω 
οικονοικών δυσχερειών και να συνεχίζει να καλύπτει τις ανάγκες όλων των δηοτών για άθληση και 
αναψυχή. Επίσης, οι υπεύθυνοι θα πορούσαν να χρησιοποιήσουν τεχνικές deάρκετινγκ 
αφήνοντας δωρεάν τη συετοχή στις ώρες που δεν υπάρχει εγάλη συετοχή και χρεώνοντας τη 
συετοχή στις ώρες αιχής. 
 
Περιοχές / Εγκαταστάσεις 
 
Από την ανάλυση συχνοτήτων για τις περιοχές διαονής παρουσιάστηκε ισοερής συετοχή από 
όλες τις περιοχές ε ένα προβάδισα του Βορρά και των κατοίκων των περιφερειακών χωριών. Όως, 
οι περισσότεροι θέλουν να διανύουν έως 1 χιλιόετρο ως το γυναστήριο και να πηγαίνουν ε τα 
πόδια, ή το αυτοκίνητο σε σύντοο χρονικό διάστηα. Όλα αυτά δείχνουν πως ο ΟΝΑ πρέπει να 
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δηιουργήσει, ή να εκισθώσει γυναστήρια, ή να του παραχωρηθούν σχολικά γυναστήρια σε 
διάφορα έρη της πόλης και στα πιο κεντρικά χωριά, ώστε όλοι να έχουν στη «γειτονιά» τους το δικό 
τους γυναστήριο.  
 
Σχεδιασός προγραάτων 
 
Οι περισσότεροι πολίτες θέλουν να συετέχουν σε προγράατα άσκησης εργαζόενων, γυναικών, 
καρδιοπαθών και ιδίως σε προγράατα που υλοποιούνται στο κολυβητήριο, σε συνδυασό ε τη 
χρήση κυρίως βαρών, διαδρόων και ποδηλάτων.   
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Αναρτηένες Ανακοινώσεις 
 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤOΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓOΓΗΣ 
 
Πιντζοπούλου, Ε., Τσιγγίλης, Ν., Ζουρνατζή, Ε. & Κουστέλιος, Α. 
Τήα Επιστήης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισού, Πανεπιστήιο Θεσσαλίας 
 
Εισαγωγή 
 
Η επαγγελατική ικανοποίηση είναι ία από τις δηοφιλέστερες έννοιες εταξύ των ερευνητών, 
γεγονός που οδήγησε στην εκπόνηση ενός τεράστιου αριθού σχετικών ελετών. Περισσότερες από 
5.000 εργασίες / διατριβές (Granny, Smith & Stine, 1992) έχουν ανάγει την ικανοποίηση του 
προσωπικού σε κεντρικό αντικείενο ελέτης, ενώ διάφοροι είναι οι ορισοί που κατά καιρούς της 
έχουν δοθεί από τους ερευνητές. Έτσι, η επαγγελατική ικανοποίηση έχει οριστεί ως «ία ευχάριστη, 
ή θετική συναισθηατική κατάσταση, που απορρέει από την αποτίηση της εργασίας κάποιου, ή από 
την εργασιακή επειρία» (Locke, 1976), ή ως «οι θετικές και αρνητικές στάσεις που έχει το άτοο 
για την εργασία του» (Baron, 1986). 
 
Στην εκπαίδευση, ειδικότερα, το συγκεκριένο οργανωσιακό φαινόενο συνδέεται όχι όνο ε την 
παραονή των εκπαιδευτικών στο σχολείο (Hall, Pearson & Carroll, 1992), αλλά και ε την ποιότητα 
της διδασκαλίας την οργανωτική δέσευση και την οργανωτική απόδοση των εκπαιδευτικών 
αναφορικά ε τις ακόλουθες σχολικές περιοχές: ακαδηαϊκή επίδοση, συπεριφορά αθητών, 
ικανοποίηση αθητών, αλλαγή εκπαιδευτικών και διοικητική απόδοση (Mathieu, 1991; Ostroff, 
1992). 
 
Αν και πλήθος ερευνών έχει ασχοληθεί τα τελευταία χρόνια ε την επαγγελατική ικανοποίηση των 
εκπαιδευτικών, λίγες είναι οι έρευνες που έχουν ελετήσει το συγκεκριένο φαινόενο στους 
καθηγητές φυσικής αγωγής (Koustelios, 2005; Koustelios & Tsigilis, 2005). gστόσο, η φυσική αγωγή 
διαφοροποιείται από τα υπόλοιπα αθήατα όχι όνον εξαιτίας των αντιλήψεων που έχουν 
διαορφώσει αθητές, γονείς και άλλοι εκπαιδευτικοί, αλλά και εξαιτίας της κοινωνικής υπόστασης 
που έχει το ίδιο το άθηα στο σχολείο.  
 
Σκοπός της έρευνας 
 
Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να εξετάσει τα επίπεδα επαγγελατικής ικανοποίησης όνιων 
εκπαιδευτικών φυσικής αγωγής στην Ελλάδα. 
 
Μεθοδολογία 
 
είγα: Στην έρευνα συετείχαν 442 όνιοι καθηγητές Φυσικής Αγωγής (ηλικίας 41.45 ± 5.29 έτη) 
της πρωτοβάθιας και δευτεροβάθιας εκπαίδευσης δηόσιων σχολείων, από ένα ευρύ φάσα 
γεωγραφικών περιοχών. Από αυτούς, οι  254 ήταν άνδρες (57,6%) και οι 187 γυναίκες (42,4%), ενώ 
209 υπηρετούσαν στην πρωτοβάθια και 233 στη δευτεροβάθια εκπαίδευση. 
 
Όργανο έτρησης: Η επαγγελατική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών αξιολογήθηκε ε το 
ερωτηατολόγιο καταγραφής της Επαγγελατικής Ικανοποίησης (Employee Satisfaction Inventory, 
ESI) (Koustelios & Bagiatis, 1997), η οποία αποτελείται από 24 ερωτήσεις που αξιολογούν τις 
ακόλουθες 6 διαστάσεις της ικανοποίησης από την εργασία: συνθήκες εργασίας (5 ερωτήσεις), 
αποδοχές (4 ερωτήσεις), προαγωγές (3 ερωτήσεις), φύση της ίδιας της εργασίας (4 ερωτήσεις), 
άεσος προϊστάενος (4 ερωτήσεις) και οργανισός ως σύνολο (4 ερωτήσεις). Οι απαντήσεις 
δίνονταν σε 5βάθια κλίακα που κυαίνονταν από 1 = διαφωνώ απόλυτα, έως 5 = συφωνώ 
απόλυτα. 
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ιαδικασία έτρησης: Τα ερωτηατολόγια διανεήθηκαν στους χώρους εργασίας των εκπαιδευτικών 
και συπληρώθηκαν από τους καθηγητές φυσικής αγωγής σε ήσυχο και άνετο περιβάλλον. 
 
Αποτελέσατα 
 
Στον πίνακα 1 παρουσιάζονται τα αποτελέσατα της περιγραφικής στατιστικής, ο πίνακας συσχέτισης 
εταξύ των εξεταζοένων εταβλητών και οι συντελεστές εσωτερικής συνοχής a του Cronbach.  
 
Πίνακας 1. Μέσες τιές, τυπική απόκλιση, συντελεστής a και συσχετίσεις εταξύ των εξεταζόενων 
                   εταβλητών. 
 
 M.O. T.A. 1 2 3 4 5 a 
1. Συνθήκες εργασίας 3.52 0.85      .70 
2. Αποδοχές 2.52 0.97 .133
*
     .76 
3. Φύση εργασίας 4.30 0.73 .207
*
 .029    .78 
4. Άεσος προϊστάενος 4.33 0.82 .223
*
 .046 .387
*
   .85 
5. Οργανισός ως σύνολο 3.01 0.93 .283
*
  .261
*
 .180
*
 .292
*
  .73 
Σηείωση: 
*
 p < .001 
 
Οι παράγοντες «συνθήκες εργασίας», «αποδοχές», «φύση εργασίας», «άεσος προϊστάενος» και 
«οργανισός ως σύνολο» παρουσίασαν ικανοποιητική εσωτερική συνοχή (.70, .76, .78, .85 και .73 
αντίστοιχα), σε αντίθεση ε την υποκλίακα «προαγωγές», η οποία εξαιρέθηκε από τις αναλύσεις 
συσχετίσεων λόγω της χαηλής εσωτερικής συνοχής που παρουσίασε (.58). Όλοι οι συντελεστές 
συσχέτισης ήταν στατιστικά σηαντικοί. Στον πίνακα 2 παρουσιάζονται οι έσοι όροι της κάθε 
υποκλίακας του ερωτηατολογίου, καθώς και οι έσοι όροι του ίδιου ερωτηατολογίου από 
αντίστοιχη έρευνα (Koustelios & Tsigilis, 2005), ενώ στην παράγραφο που ακολουθεί αναλύονται οι 
σηαντικές διαφοροποιήσεις που βρέθηκαν έσω ανάλυσης ttest ενός δείγατος. 
 
Πίνακας 2. Σύγκριση των έσων τιών επαγγελατικής ικανοποίησης της παρούσας έρευνας  
                   ε προγενέστερες και τη έση τιή της κλίακας 
 
 Παρούσα 
έρευνα 
M.O. (T.A.) 
Μέση 
τιή 
κλίακας 
Koustelios & 
Tsigilis (2005) 
M.O. (T.A.) 
Συνθήκες εργασίας 3.52 (.85) 3 3.47 (.83) 
Αποδοχές 2.52 (.97) 3 2.77 (.81) 
Φύση της ίδιας της εργασίας 4.30 (.73) 3 4.17 (.54) 
Άεσος προϊστάενος 4.33 (.82) 3 3.84 (.78) 
Οργανισός ως σύνολο 3.01 (.93) 3 2.82 (.79) 
 
Στατιστικά σηαντικές διαφορές υπέρ των τιών της παρούσας έρευνας σε σύγκριση ε τη έση τιή 
της κλίακας εφανίζονται για τις «συνθήκες εργασίας» (t417 = 12.450; p < .001), τη «φύση της ίδιας 
της εργασίας» (t419 = 36.709; p < .001) και τον «άεσο προϊστάενο» (t427 = 33.652; p < .001). Η 
ανάλογη σύγκριση του έσου όρου των ερωτήσεων για τις «αποδοχές» έδειξε ότι ο έσος όρος είναι 
χαηλότερος από τη έση τιή του ερωτηατολογίου (t422 = 10.138; p < .001), ε τη διαφορά αυτή 
να εφανίζεται στατιστικά σηαντική, ενώ όσον αφορά στον «οργανισό ως σύνολο» δε βρέθηκε 
στατιστικά σηαντική διαφοροποιήση (t411 = .291; p < .05). 
 
Συζήτηση 
 
Η παρούσα έρευνα πραγατοποιήθηκε ε σκοπό να ερευνηθεί η επαγγελατική ικανοποίηση όνιων 
εκπαιδευτικών φυσικής αγωγής στην Ελλάδα. Η επαγγελατική ικανοποίηση ετρήθηκε ε το 
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ερωτηατολόγιο της ικανοποίησης εργαζόενων (ESI) (Koustelios & Bagiatis, 1997), το οποίο 
δοκιάστηκε στο παρελθόν στο Ελληνικό πολιτιστικό περιβάλλον και σε ια ποικιλία επαγγελάτων 
(Koustelios & Bagiatis, 1997; Togia, Koustelios & Tsigilis, 2004).  
 
Οι έσοι όροι των ερωτήσεων που αφορούν στην ικανοποίηση των εκπαιδευτικών από την εργασία 
τους στο σχολείο φανέρωσαν πως οι εκπαιδευτικοί είναι περισσότερο ικανοποιηένοι από τη «φύση 
της ίδιας της εργασίας» και τον «άεσο προϊστάενο» και λιγότερο ικανοποιηένοι από τις «συνθήκες 
εργασίας». Αντίθετα, οι εκπαιδευτικοί δήλωσαν ότι είναι ικανοποιηένοι σε ικρότερο βαθό από τον 
«οργανισό» στον οποίο δουλεύουν και τις «οικονοικές αποδοχές» που έχουν από τη δουλειά τους. 
Τα αποτελέσατα της παρούσας έρευνας συφωνούν ε αντίστοιχες έρευνες που αφορούσαν Έλληνες 
δασκάλους και καθηγητές (Koustelios & Kousteliou, 1998; Koustelios, 2001; Koustelios & Tsigilis, 
2005).  
 
Σύφωνα ε τις συσχετίσεις εταξύ των υποκλιάκων του ερωτηατολογίου επαγγελατικής 
ικανοποίησης, οι «συνθήκες εργασίας» ενός εκπαιδευτικού  όπως και όλων των εργαζόενων  έχουν 
άεση σχέση κατά σειρά προτεραιότητας ε τον «οργανισό» για τον οποίο δουλεύουν, τον 
«προϊστάενό» τους, τη «φύση της εργασίας» τους και, τέλος, τις οικονοικές «αποδοχές». Η «φύση 
της εργασίας» σχετίζεται θετικά πρωτίστως ε τον «άεσο προϊστάενο» και δευτερευόντως ε τον 
«οργανισό ως σύνολο», ενώ ο «προϊστάενος» φάνηκε να έχει θετική σχέση και ε τον «οργανισό 
ως σύνολο».  
 
Τα παραπάνω αποτελέσατα οδηγούν στο συπέρασα ότι ο «άεσος προϊστάενος» παίζει 
σηαντικό ρόλο στην εικόνα που διαορφώνει ο εκπαιδευτικός για τη φύση της δουλειάς του και το 
σχολείο στο οποίο δουλεύει. Εποένως, η επιλογή των προϊστάενων δεν θα πρέπει να γίνεται 
αβασάνιστα και ε οναδικό κριτήριο τα χρόνια προϋπηρεσίας. Επίσης, οι εκπαιδευτικοί 
εφανίζονται ιδιαίτερα ικανοποιηένοι από τη «φύση της εργασίας» τους, ιας και η φυσική αγωγή 
αποτελεί αντικείενο εξαιρετικά ενδιαφέρον και προκλητικό σε σχέση ε το χαρακτήρα άλλων 
επαγγελάτων. Τέλος, ο «οργανισός ως σύνολο», λόγω των υψηλών θετικών συσχετίσεων ε όλες 
τις υποκλίακες, αναδεικνύει τον καθοριστικό ρόλο της πολιτείας αλλά και όλων των επλεκόενων 
φορέων στον ευαίσθητο και πρωταρχικής σηασίας τοέα της Παιδείας.  
 
Μελλοντικές έρευνες θα πρέπει να ασχοληθούν περισσότερο ε τους παράγοντες που αυξάνουν την 
επαγγελατική ικανοποίηση, τόσο στους εκπαιδευτικούς όσο και σε άλλες κατηγορίες επαγγελάτων. 
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤOΝ «ΑΘΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» 
ΣΤΟ 8ΗΜΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠOΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
 
Ρουσσέτη, Μ., Γραατικόπουλος, Β. & Κουστέλιος, Α. 
Τήα Επιστήης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισού, Πανεπιστήιο Θεσσαλίας 
 
Εισαγωγή 
 
Η οργάνωση των προγραάτων «Άθληση για Όλους» πραγατοποιείται από: α) τη Γενική 
Γραατεία Αθλητισού, η οποία έχει την ευθύνη για τη δηιουργία του οργανωτικού τους πλαισίου, 
β) τους νοαρχιακούς υπεύθυνους που ενηερώνουν και συνεργάζονται ε τους φορείς υλοποίησης 
και γ) τους Ο.Τ.Α. που τα υλοποιούν. Ο βαθός εκπλήρωσης των στόχων ενός φορέα που οργανώνει 
και υλοποιεί αθλητικά προγράατα πορεί να αξιολογηθεί από τους προϋπολογισούς, το 
χρονοδιάγραα, την ποικιλία προγραάτων, τα έσα και τις εγκαταστάσεις, αλλά και από την 
αποτελεσατικότητα του προγράατος (αξιολόγηση συετοχής, ικανοποίηση πολιτών, γνώες, 
στάσεις, συπεριφορές).  
 
Η αξιολόγηση είναι ένας σηαντικός τρόπος για: α) να τεκηριώσει ένας οργανισός την 
αποτελεσατικότητα των προγραάτων του (σηαντικό στοιχείο για την πραγατοποίησή της 
θεωρείται η αντίληψη που έχουν οι πελάτες γι’ αυτά [Τζέτζης, 2000]), β) να εντοπίσει τα σηεία που 
χρειάζονται βελτιώσεις και γ) να.προσφέρει τις απαραίτητες πληροφορίες για τη διεκδίκηση 
χρηατοδοτήσεων από χρηατοδότες (κράτος, Ευρωπαϊκή Ένωση, κλπ.), οι οποίοι απαιτούν 
αξιόπιστα στοιχεία από αντικειενικές πηγές πληροφόρησης για την αξία της επένδυσης που 
πρόκειται να πραγατοποιήσουν (Stevenson, Florin, Mills & Andrade, 2002).   
 
Σκοπός της έρευνας 
 
Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η αξιολόγηση των προγραάτων «Άθληση και Γυναίκα», 
«Άσκηση στην Τρίτη Ηλικία» και «Άσκηση Ενηλίκων» του ήου Απελοκήπων Θεσσαλονίκης.  
 
Μεθοδολογία 
 
Για την αξιολόγηση των παραπάνω προγραάτων επιλέχθηκε η ικτή έθοδος αξιολόγησης, η οποία 
αποτελεί συνδυασό ποσοτικών και ποιοτικών τεχνικών (Frechtling, Sharp & Westat, 1997) και 
χρησιοποιείται ευρέως στην εκπαίδευση (Stufflemean, 2001). Η έθοδος αυτή θεωρείται έγκυρη 
πρόταση στη εθοδολογία της αξιολόγησης διεθνώς, αλλά έχρι σήερα έχει εφαροστεί ελάχιστα 
στην Ελλάδα. 
 
είγα: Στην έρευνα συετείχαν 164 άτοα, 65.6% του συνόλου που συετείχαν στα προγράατα 
«Άθληση για Όλους» που υλοποιήθηκαν από το ήο Απελοκήπων Θεσσαλονίκης, την περίοδο 
2003  2004. Από αυτούς, οι 24 ήταν άνδρες και οι 140 γυναίκες. Η έση ηλικία τους ήταν 45.3 έτη 
(ΤΑ = 14.7).  
 
Όργανα έτρησης 
 
Ποιότητα υπηρεσιών: Για τη διερεύνηση της ποιότητας υπηρεσιών χρησιοποιήθηκε η Κλίακα 
Ποιότητας Υπηρεσιών Αθλητισού (Service Quality Scale) των Αlexandris, Zaxariadis, Tsorbatzoudis 
& Grouios (2004). 
 
Ικανοποίηση πελατών. Για τη διερεύνηση της ικανοποίησης των πελατών χρησιοποιήθηκε η 
Κλίακα Ικανοποίησης Πελατών (Customer Satisfaction Scale) των Alexandris, Papadopoulos, 
Palialia & Vasiliadis (1999). 
 
Παρατήρηση. Για την αξιολόγηση της δουλειάς των γυναστών του ήου που αποτελούσε το γενικό 
αντικείενο αξιολόγησης, θα έπρεπε αρχικά να καθοριστούν τα κριτήρια (Γραατικόπουλος, 2004; 
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ηητρόπουλος, 2002). Για το λόγο αυτό δηιουργήθηκε ία λίστα όπου καταγράφηκαν 5 κριτήρια 
αξιολόγησης. 
 
Για την ανάλυση των δεδοένων της έρευνας χρησιοποιήθηκε ανάλυση συχνοτήτων, παραγοντική 
διερευνητική ανάλυση, καθώς και επιβεβαιωτική παραγοντική ανάλυση. 
 
Αποτελέσατα 
 
Ποιότητα Υπηρεσιών. Στον πίνακα 1 παρουσιάζονται οι έσοι όροι και οι τυπικές αποκλίσεις των 
παραγόντων του ερωτηατολογίου «Κλίακα Ποιότητας Υπηρεσιών Αθλητισού» (Service Quality 
Scale) των Αlexandris et al. (2004). Όλες οι τιές ήταν πάνω από την ενδιάεση τιή της κλίακας 
(4), γεγονός που οδηγεί στο συπέρασα ότι οι αθλούενοι αξιολογούν θετικά την ποιότητα των 
προγραάτων του ήου. 
 
Πίνακας 1. Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις των παραγόντων της Κλίακας Ποιότητας 
      Υπηρεσιών Αθλητισού. 
 
Παράγοντες ερωτηατολογίου Μ.Ο. Τ.Α. 
Ανταπόκριση 
Προσδοκώενα αποτελέσατα 
Προσωπικό 
Εγκαταστάσεις 
Αξιοπιστία 
5.01 
6.21 
6.39 
4.83 
6.34 
1.5 
.83 
.79 
1.3 
.86 
 
Ικανοποίηση πελατών. Στον πίνακα 2 παρουσιάζονται οι έσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις των 
παραγόντων της «Κλίακας Ικανοποίησης Πελατών» (Customer Satisfaction Scale) των Alexandris et 
al. (1999). Με βάση τις τιές των παραγόντων της Κλίακας θεωρείται ότι οι πελάτες έειναν 
ικανοποιηένοι από τα συγκεκριένα προγράατα, αφού όλες οι τιές ήταν αρκετά πάνω από την 
ενδιάεση τιή (3).  
 
Πίνακας 2. Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις των παραγόντων της Κλίακας Ικανοποίησης 
       Πελατών. 
 
Παράγοντες ερωτηατολογίου Μ.Ο. Τ.Α. 
ιανόηση 3.71 .92 
Κοινωνικότητα  4.33 .66 
Χαλάρωση  4.34 .59 
Υγεία  Φυσική Κατάσταση 4.33 .69 
Εγκαταστάσεις  Υπηρεσίες 3.51 1.13 
Προσωπικό  4.64 .44 
 
Στον πίνακα 3 παρουσιάζονται οι έσοι όροι και οι τυπικές αποκλίσεις των κριτηρίων αντικειένων 
αξιολόγησης. Όλες οι τιές ήταν αρκετά πάνω από την ενδιάεση τιή (1.5). 
 
Πίνακας 3. Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις των κριτηρίων αξιολόγησης έσω παρατήρησης. 
 
Κριτήρια  Μ.Ο. Τ.Α. 
Συνέπεια ωραρίου 1.59 .70 
Γνώση αντικειένου 1.81 .75 
Ευγένεια, κοινωνικότητα 1.78 .63 
Μεταδοτικότητα 2.00 .77 
Εφάνιση 1.84 .76 
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Συζήτηση 
 
Στην κλίακα ποιότητας υπηρεσιών, στην κλίακα ικανοποίησης πελατών και στην παρατήρηση 
υπήρξαν κάποιοι κοινοί παράγοντες. Σύφωνα ε τα αποτελέσατα, ο κοινός παράγοντας 
«προσωπικό» συγκέντρωσε υψηλές τιές και στα θέατα που οι πελάτες εξέφρασαν τις αντιλήψεις 
τους (ποιότητα, ικανοποίηση) και στο κοάτι της παρατήρησης που διεξήχθη από εξωτερικό 
παρατηρητή. Είναι σηαντικό, ότι ε τη χρήση των 3 αυτών διαδικασιών επιβεβαιώνεται η ταύτιση 
των αποτελεσάτων και ενισχύεται η εγκυρότητά τους. Αντίθετα, τις χαηλότερες τιές συγκέντρωσε 
ο κοινός παράγοντας «εγκαταστάσεις». Η αξιοπιστία της ικτής εθόδου αξιολόγησης αναδεικνύεται 
και πάλι αφού τα αποτελέσατα συπίπτουν και όταν οι πελάτες εκφράζουν αρνητικές αντιλήψεις. Η 
σύγκριση των συπερασάτων που αποκτήθηκαν από διαφορετικές διαδικασίες παρέχουν ένα πιο 
ισορροπηένο σύστηα ελέγχου.  
 
ιαπιστώθηκε ότι ο παράγοντας της ποιότητας παρεχοένων υπηρεσιών «προσδοκώενα 
αποτελέσατα» έχει κοινά στοιχεία ε τους παράγοντες της ικανοποίησης πελατών «χαλάρωση», 
«κοινωνικότητα» και «υγεία  φυσική κατάσταση», οι τιές των οποίων ήταν σχετικά υψηλές.  
 
Παρατηρείται ότι έχουν εκπληρωθεί οι προσδοκίες των πελατών για τα αποτελέσατα της συετοχής 
τους, σε σχέση ε την υγεία και τη φυσική και ψυχολογική τους κατάσταση. Αξιολογώντας 
παράλληλα τους προαναφερόενους παράγοντες της ικανοποίησης, επιβεβαιώνονται αυτές οι 
προσδοκίες αφού οι πελάτες είναι αρκετά ικανοποιηένοι. 
 
Κατά την αξιολόγηση δεν παρατηρήθηκαν αντικρουόενα αποτελέσατα. Επιβεβαιώθηκε η ταύτιση 
των κοινών αποτελεσάτων που η ταυτόχρονη ελέτη τους ε τη χρήση ποιοτικών και ποσοτικών 
εθόδων παρουσίασε ία πλούσια και αντιπροσωπευτική εικόνα των σκέψεων, των ανησυχιών και 
της επειρίας των πελατών. Τα αποτελέσατα της έρευνας επιβεβαιώνουν τη χρηστικότητα της ικτής 
εθόδου αξιολόγησης. Η χρήση οποιαδήποτε ονοδιάστατης αξιολόγησης θα είχε περιορίσει την 
ελέτη ε τρόπον ώστε τα συπεράσατα να ην ήταν ίσως τόσο αντιπροσωπευτικά. Αντίθετα, η 
ταυτόχρονη χρησιοποίηση ποιοτικών και ποσοτικών εθόδων για τη διαδικασία της αξιολόγησης 
των προγραάτων «Άθληση για Όλους» αποδείχθηκε ενδιαφέρουσα. 
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